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The Aalborg Survey and Diverse Urban Spaces (DUS)
In the following an introduction will be given to The Aalborg Survey as part of the overall research project Diverse Urban 
Spaces (DUS), and the background and purpose of this research project will be accounted for. Furthermore, summaries of The 
Aalborg Survey / part 1,2, 3 and 4 respectively are given.
Preface
The Aalborg Survey is carried out in collabo-
ration between Aalborg municipality and the 
research project Diverse Urban Spaces (DUS), 
which is financed by Realdania and anchored 
at Aalborg University (AAU), Department 
for Architecture, Design and Media Techno-
logy (AD:MT). Through the research project a 
number of new types of investigations of urban 
spaces are executed and developed.
The research project Diverse Urban Spaces 
results from the efforts of many people. The-
refore, a special and very warm thanks is with 
good reason directed to Bodil Henningsen, 
Plan og Byg, and to Pernille Nymann Jensen, 
Park og Natur, both from Teknik- og Miljø-
forvaltningen, Aalborg municipality, for  their 
great patience and understanding of the unique 
character of this research project.
Nowadays, research does not take place in 
a closed space isolated from other parts of 
society. In relation to this, it is appropriate to 
direct a thanks to all colleagues at AD:MT and 
AAU as well as municipalities, national and 
international research institutions who have 
contributed to the research project. Without 
dialogue and exchange of experience based on 
trust between people it is not possible to create 
new research knowledge.
The Aalborg Survey and The DUS research 
project is sponsored by Realdania. In relation 
to this, Karen Skou, project manager for Byens 
Kvaliteter, Realdania, has been a fantastically 
constructive collaboration partner, which is 
necessary exactly when working with crea-







The Aalborg Survey consists of four indepen-
dent parts: a web, GPS and an interview based 
survey and a literature study, which together 
form a consistent investigation and research 
into use of urban space, and specifically into 
young people’s use of urban space: what young 
people do in urban spaces, where they are in 
the urban spaces and when the young people 
are in the urban spaces.
The answers to these questions form the fra-
mework and enable further academic discus-
sions and conclusions in relation to the overall 
research project Diverse Urban Spaces (DUS). 
The primary aim of the DUS research project is 
to investigate why young people do what they 
do in the urban spaces, and how this know-
ledge can contribute to an increase in young 
people’s use of urban spaces.
It is the overall aim of the DUS research pro-
ject to facilitate an increased and more diverse 
use of urban spaces, and consequently young 
people are used as target group, as they repre-
sent the future users of urban spaces. More-
over, it is easy to get in touch with young people 
through educational institutions and schools, 
which makes it possible to carry out the inve-
stigations in a fairly simple way, economically 
and logistically, and further enables eventual 
reproduction of similar empirical data.
The DUS research project is related to the 
general research focus found within the Urban 
Design section at Institute of Architecture, 
Design and Media Technology (AD:MT), Aal-
borg University (AAU) and the research focus 
within the cluster of Mobility and Tracking 
Technologies (MoTT), AAU.
8Summary Part 1 / Web Based Survey
The 1st part of the research project Diverse Urban Spaces (DUS) 
has been carried out during the period from December 1st 2007 to 
February 1st 2008 as a Web Based Survey of the 27.040 gross (stati-
stikbanken.dk, a) young people aged 14-23 living in Aalborg Muni-
cipality in 2008. The web based questionnaire has been distributed 
among the group of young people studying at upper secondary 
schools in Aalborg, i.e. 7.680 young people (statistikbanken.dk, b).
The resulting data from those respondents who have answered all 
questions and who live within Aalborg municipality (734 respon-
dents) have been analysed. These data have been documented and 
visualised in terms of characteristics of the respondents,  their acti-
vities and preferences in public urban spaces and their transporta-
tion and mobility. Hence, these data contribute with knowledge on 
the young people who use the urban spaces of Aalborg, and how 
they use these spaces, as basis for the further investigations in The 
Aalborg Survey / Part 2, 3 and 4 (see Harder & Christensen, 2015a).
Ill. nr. 8.a: Table from Part 1 / Web Based Survey illustrating the respondents’ 
opinion on 13 different conditions in relation to their coming and going in 
the urban spaces and parks of Aalborg. The table shows the percentage-wise 
distribution of amount of ’highest importance’-answers for the 13 different 









of amount of ’highest 
importance’-answers 
for the different 
conditions
Ill. nr. 8.b: Map from Part 2 / GPS Based Survey illustrating the participants’ 
total time spent in  the Aalborg City area based on all the raw GPS data 
points (see p. 31 of the report from Part 2 / GPS Based Survey for further 
information regarding the data, Harder et al., 2015).
Summary Part 2 / GPS Based Survey
The 2nd part of the DUS research project has been carried out 
during the months May-September 2008 as a quantitative GPS 
based activity survey. A total of 169 young people participated fully. 
They are from the same sample population as in Part 1, the Web 
Based Survey, i.e. a population of 7.680 young people studying at 
upper secondary schools in Aalborg (statistikbanken.dk, b). The 
participants have been chosen among those who participated in 
the Web Based Survey of Part 1.  
The resulting data are presented in maps in three scales that illu-
strate the participants’ use of Aalborg’s urban spaces by showing 
their movements in time and space. By further coupling the GPS 
data with data on the single participant’s gender, age, address, acti-
vities, mode of transport etc. it is possible to gain a more detailed 
knowledge of young people’s use of urban spaces in Aalborg.
Furthermore, the GPS based data are supplemented with a que-
stionnaire based analysis of perceived attractive spaces among the 
















0 100 200 300 400 500
Noter:
Anders markerer Karolinelund som det andet mindst attraktive område og det ligger ikke inden for citykortudsnittet.
Anders bevæger sig typisk rundt i byen på cykel, og ofte trækker han cyklen med rundt i byens gågader fremfor at parkere den, men når han parkerer cyklen er det 
oftest på Mølleå Plads eller på Nytorv. Målet er det samme - Slotsgade, Bredegade og Algade - X Markerer hvor han oftest parkerer sin cykel i byen.
Han har ikke indtegnet en typisk rute, når han går ud om aftenen, men i interviewet beskriver han at de typisk starter ved hans bopæl i Svendsgade, hvorefter de tager 
på Klub Vesterå i Vesterågade. Vil tro det er noget med de går eller cykler i byen via Reberbansgade , krydser vesterbro ved tyren og kommer til Vesterågade via Bispensgade...
Ill. nr. 9.a: Map from Part 3 / Interview Based Survey illustrating one 
participants’ use of urban space in the Aalborg City area based on his/her 
own explanations and drawing on a corresponding map by hand.
Summary Part 3 / Interview Based Survey
The 3rd part of the DUS research project has been carried out 
during the fall of 2009 and the summer and fall of 2010 as an inter-
view based survey of 18 selected participants (nine boys and nine 
girls) from Part 2 / GPS based survey, who are still enrolled at the 
same school as they were during the GPS based survey. 
This interview based survey supplements the quantitative data on 
young people’s use of urban space in Aalborg from the Web and 
GPS based surveys in Part 1 and 2 with additional and more detai-
led qualitative data on these young people’s use of urban space in 
Aalborg. In the interviews the participants are asked about their 
use of urban space in relation to attractiveness, gender, protection 
against violence and crime, the internet, atmosphere and, finally, 
green urban spaces.
Summary Part 4 / Literature Study
The 4th part of the DUS research project has been carried out 
during the spring 2012 and consists primarily of a literature search 
and bibliographical listings of literature by the three specific aut-
hors: William Hollingsworth Whyte (1917-1999), Jan Gehl (b. 
1936) and Erving Goffman (1922-1982), as well as literature on 
the topics of ‘plazas’, ‘squares’, ‘parks’, ‘young people’s use of urban 
space’ and ’GPS’. 
Secondarily, there has been made a bibliographical listing of pub-
lications that are related to the abovementioned topics by respec-
tively Associate Professor Henrik Harder and Professor Ole B. Jen-
sen, Department of Architecture, Design and Media Technology, 
Aalborg University. Henrik Harder is the main author and initia-
tor of the DUS research project, and both Henrik Harder and Ole 
B. Jensen are conducting research within the field related to this 
research project. Furthermore, both are intended end users of the 
outcome of this literature study. 
Finally, all references have been collected in a digital database in 
RefWorks (see Harder & Christensen, 2015b).
Ill. nr. 9.b: Cover images from some of the most significant publications 
from the respective authors William Hollingsworth Whyte, Jan Gehl and 
Erving Goffman who are the central authors of the literature study in The 
Aalborg Survey / Part 4.
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Motivation
This 3rd part of the research project is carried 
out as a qualitative interview based survey 
among 18 of the 169 participants of The Aal-
borg Survey part 2. Thereby, this survey com-
plements the previous quantitative surveys of 
part 1-2 by systematically collecting detailed 
qualitative data on the 18 participants’ use of 
urban space in the Aalborg area. 
In part 2 a questionnaire was distributed 
among 1000 young people in order to uncover 
the participants’ priorities in urban spaces and 
parks for the purpose of increasing the use of 
these spaces. Hereby six themes were identified 
as being important for the participants’ use of - 
or lack thereof - urban spaces and parks in the 
Aalborg area:
1) attractiveness of urban spaces and parks
2) gendered differences in the use of urban 
spaces and parks
3) protection against violence and crime
4) use of internet in relation to the use of urban 
spaces and parks
5) atmosphere
6) green urban spaces and parks
These six themes indicate a change in the use 
of urban spaces among young people today: 
the city and its physical spaces is not a precon-
dition to meet up with friends, go shopping or 
to meet new people. This can all be handled by 
the use of the internet and mobile phones, and 
the use of physical urban spaces for these pur-
poses are consequently an additional choice. In 
order to ensure the use of urban spaces among 
young people of today it is consequently neces-
sary to understand the parameters that influ-
ence such use and how these parameters can 
contribute to a qualification of urban spaces 
for future use.
In the following the intention with this report on The Aalborg Survey / part 3 - Interview Based Survey will be accounted for 
in terms of motivation, methodical approach and intended outcome.
Methodical approach
This interview based survey consists of inter-
views carried out in two rounds, respectively 
14 interviews in the fall of 2009 by Maria 
Vestergaard Jensen and Henrik Harder and 
4 interviews the summer and fall of 2010 by 
Jeppe Fink and Henrik Harder. All of the inter-
views are based on the same interview guide, 
but the transcription of the interviews have 
been carried out in two different ways. The 
interview guide takes point of departure in the 
previously mentioned six themes derived from 
the results of the questionnaire survey in The 
Aalborg Survey / part 2 - GPS Based Survey 
(see Appendix A: Interview Guide on p. 217). 
The participants for the interviews have been 
selected from the population of participants of 
part 2 on the basis of phone calls to all of these 
participants. From this population 18 parti-
cipants have been selected so as to obtain an 
equal distribution according to gender, educa-
tional institution and residency in- and outside 
the Aalborg City area. The documentation of 
the interviews is done in Danish, as this is the 
language used in carrying out the interviews 
as well as in all other contact with the parti-
cipants.
During the interviews the specific participant 
have been asked to draw on a map of the Aal-
borg City area in order to uncover the partici-
pant’s use of Aalborg’s urban spaces and parks. 
The maps have subsequently been translated 
into digital versions for this report, where each 
map is presented next to the transcription of 
the interview with the respective participant.
Introduction 





This report has primarily been written during 
fram 2009-2010 in relation to the carrying out 
of the interviews as a collection of transcrip-
tions of these. In relation to the rewriting and 
editing of the other parts of the Aalborg Sur-
vey, however, the introduction, references etc. 
have been added to this report Furthermore, 
slight adjustments have been made during the 
autumn of 2015 in accordance with adjust-
ments carried out on the maps and report of 
the 2nd part of the Aalborg Survey, the GPS 
Based Survey. These adjustments only con-
cerns the introduction and references.
Language
The very compilation of the data and all other 
contact with the participants in The Aalborg 
Survey has been carried out in Danish, as this 
is the native language of the participants. Thus, 
the analysis, documentation and visualisations 
of the data have been done in Danish as well in 
order to stay as true to the results as possible. 
However, the DUS research project has been 
carried out in English, and consequently the 
report is divided into an English and a Danish 
part. The first part of the report with the intro-
duction to the DUS research project and The 
Aalborg Survey as well as summaries of part 
1-4 of The Aalborg Survey is done in English, 
and the rest of the report with the documenta-
tion and visualisations of the interview based 
3rd part of The Aalborg Survey, is done in 
Danish.
Intended outcome
The outcome of this 3rd part of The Aalborg 
Survey is intended for use in future research on 
both a practical and a theoretical level. Con-
cretely, this interview based survey results in 
this report that documents the background 
and the results of the survey. 
On a practical level, this interview based sur-
vey forms an empirical framework, both con-
cerning methodical and practical approach, 
for future research in relation to the field use 
of urban space especially with focus on young 
people’s use of urban space and other research 
in relation to the Urban Design research group 
at AD:MT, AAU, and MoTT, AAU.
On a theoretical level the interview based sur-
vey will form an empirical basis for academic 
discussions in connection with the research 
project Diverse Urban Spaces (DUS) with a 
perspective to empirical data on actual use of 
urban space by young people in the Aalborg 
area. This interview survey together with part 
1-2 and 4 of the Aalborg Survey thereby form a 
consistent empirical as well as theoretical basis 
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Noter:
Anders markerer Karolinelund som det andet mindst attraktive område og det ligger ikke inden for citykortudsnittet.
Anders bevæger sig typisk rundt i byen på cykel, og ofte trækker han cyklen med rundt i byens gågader fremfor at parkere den, men når han parkerer cyklen er det 
oftest på Mølleå Plads eller på Nytorv. Målet er det samme - Slotsgade, Bredegade og Algade - X Markerer hvor han oftest parkerer sin cykel i byen.
Han har ikke indtegnet en typisk rute, når han går ud om aftenen, men i interviewet beskriver han at de typisk starter ved hans bopæl i Svendsgade, hvorefter de tager 
på Klub Vesterå i Vesterågade. Vil tro det er noget med de går eller cykler i byen via Reberbansgade , krydser vesterbro ved tyren og kommer til Vesterågade via Bispensgade...
AKM markerer Karolinelund, der ligger udenfor for Aalborg city-kortudsnittet, som det andet mindst attraktive område (område 2 på kortet). Han bevæger sig typisk rundt i byen på cykel. 
Ofte trækker han cyklen med rundt i byens gågader fremfor at parkere den, men når han parkerer cyklen er det oftest på Mølleå Plads eller på Nytorv. Målet er det samme - Slotsgade, 
Bredegade og Algade. X Markerer hvor AKM oftest parkerer sin cykel i byen. AKM har ikke indtegnet en typisk rute, når han går ud om aftenen, men i interviewet beskriver han at de typisk 






18 år og lige flyttet hjemmefra
Kører mountainbike, arbejder i Bauhaus og går meget op i motorcykler
Kører mountainbike i Aalborg men mest ude omkring i Aalborg i skovene. AKM kører i hverdagene og 
om aftenen  og  i  weekenderne og der er nogle faste træninger  i klubben tirsdag og torsdag om eft-
ermiddagene / 17.30-19.30/20.30 og derudover i  weekenderne.
Attraktive byrum:
1.prioritet
’Det jeg synes der er fedt lige nu, det er det nye 
der er blevet lavet nede ved havnen, ved havne-
området.[...] Nede ved Toldbodplads også gene-
relt.’ 04.04 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gym-
nasium
’Primært det her nye stykke, den nye park der er 
blevet lavet der og nede ved Elbjørn og hele det 
der kommer til at blive udvidet henne omkring 
Utzoncenteret der.’ 04.22 AKM, dreng, 18år, 
Hasseris Gymnasium
’Det [boldbanerne ved havnen] er ikke noget, jeg 
har brugt sådan, men jeg synes, det er fedt, at 
det er der, når man løber sådan inde omkring 
i byen, så er det fedt, at man kan løbe derned 
omkring og se, at der er aktivitet dernede og at 
folk, de kan hygge sig. Især om sommeren, hvor 
man kan ligge nede ved vandet, der er vandpo-
ster, og der er lys. Så det er rigtig godt synes jeg.’ 
04.51 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium
’Selvom jeg ikke har brugt det, så vil jeg godt 
give Jomfru Ane Parken nr.1...’ 07.35 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium
2.prioritet
’Kildeparken har jeg brugt meget, også fordi jeg 
har gået på Skipper Clements skole.’ 05.05 ’Det 
er mest om sommeren, i sommerperioden. [...] 
Når der er varmt og sådan noget, så er der super 
lækkert dernede. Det er i hvert fald det bed-
ste sted i Aalborg, ud over Kridtgraven.’ 05.30 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium
’Nu er jeg lige flyttet ind i Reberbahnsgade, det 
synes jeg også er et meget fedt sted. Det er så i 
Svendsgade, i en af sidegaderne. Jeg synes det er 
fedt, at der er så meget liv nede i Reberbahns-
gade der.’ 05.55 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium
3.prioritet
Hvis AKM skulle bruge en time rundt omkring 
i byen med vennerne vil det typisk blive oppe 
omkring gågaderne. Hvis der er noget af det 
der er federe end andet da er er det iflg. AKM: 
’Så er det den bydel oppe bagved Salling, Algade, 
Bredgade.’ 06.40 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium
Denne strækning går ikke så langt ned - tjek 
kort!
’Der er også lidt plads der omkring hvor man 
kan sidde, men jeg synes ikke, der er så mange 
steder, hvor man kan sidde.’ 06.58 ’Der mang-
ler måske lidt bænke og sådan noget, hvor man 
kan sidde og slappe af og sådan noget i gågaden 
generelt, ved Bredgade. Det synes jeg egentlig 
ikke, der er så mange steder i gågaden generelt.’
07.15 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium
’Jeg synes også at det er vigtigt at der er så flot 
der, som det er nu, at det er pænt. Det betyder 
sgu meget, at der ikke er skrald...’ 07.49 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium
Ikke-attraktive: (tjek tal på kort)
’Der er ikke noget sted, jeg synes sådan ikke er 
fedt eller noget.’08.43 AKM, dreng, 18år, Has-
seris Gymnasium
1.prioritet.
’Det nye Karolinelund. Det bruger jeg overho-
vedet ikke, i forhold til, at det er en stor park 
op sådan noget.’ 08.54 AKM, dreng, 18år, Has-
seris Gymnasium ’Jeg ved ikke om det [Karoli-
nelund] er et ikke fedt sted, men det er i hvert 
fald ikke et sted jeg gad at tage hen.’ 09.00 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium
’Slotsparken. Jeg ved ikke hvorfor men det jeg 
har ikke lige haft lyst til.’ 09.19 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium
’John F. Kennedys Plads - der kommer jeg i hvert 
fald meget sjældent. Eller ja, Kennedycenteret.’ 
09.48 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
Det er både pladsen og arkaden at AKM refe-
rerer til, at han ikke kommer.
Jomfru Ane Parken
’Altså jeg har mest været der [i Jomfru Ane Par-
ken], når jeg sådan er løbet forbi langs vandet. 
Og så er det også bare det, at man lægger mærke 
til det, når man går inde i byen, fordi der er så 
åbent nede omkring.’ 10.34  AKM, dreng, 18år, 
Hasseris Gymnasium. 
Hvad AKM finder mest interessant ved Jomfru 
Ane Parken er at: ’Det er mest, at der er nogle 
grønne arealer, men som alligevel ikke er sådan 
en hel park, men hvor du lige kan gå over på den 
anden side af vejen, og så er der lidt træer og 
lidt græsplæne hvor man kan ligge.’ 10.52 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
Hvad AKM vil kalde et sådant type område, er 
han ikke helt sikker på: ’Det [Jomfru Ane Par-
ken] er ikke en park, det synes jeg ikke. Eller det 
er selvfølgelig lidt en lille lukket park. Men det 
som også er sænket sådan lidt ned i jorden, det 
virker lidt som en park på en måde. Jeg ved ikke 
lige, hvad jeg skal kalde det.’ 11.09 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium. 
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AKM tror godt han kunne finde på at tage sine 
venner med derned: ’Ja, det [at tage sine venner 
med i Jomfru Ane Parken] kunne jeg godt finde 
på, tror jeg. Men jeg tror ikke, det vil være sådan 
et sted, jeg ville være i lang tid fordi....Jo, der er 
selvfølgelig en boldbane, men så ville jeg hellere 
i Kildeparken for eksempel. Men sådan et sted 
man kunne gå forbi og sidde en halv time, det 
kunne man godt.’ 11.29 AKM, dreng, 18år, Has-
seris Gymnasium. 
Til hvad et ’fedt’ byrum er, siger AKM: ’Jamen, 
det er noget, der er flot. Hvor det ligesom også 
ser lidt moderne ud, ligesom det gør dernede 
med lyskeglerne og boldbanen.’ 11.54 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium
’Jo, men det [Kildeparken], det er et sted, hvor 
man lige sådan tager hen en sommerdag, hvor 
man bare skal slappe af.’ 12.11 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium.
 
Når AKM på denne måde bare skal slappe af, 
foregår det ved: ’Det er mest for at tale med 
nogle venner.’ 12.17 AKM, dreng, 18år, Hasse-
ris Gymnasium. 
Vennerne er nogle fra gymnasiet, både drenge 
og piger og tit en større gruppe mennesker som 
samles. AKM forklarer: ’Der sker jo ikke noget 
specielt nede i Kildeparken - det er flot, men det 
er ligeså meget, at der er en stor grøn plæne, 
man kan ligge og slappe af på, og der er nogle 
mennesker. Det er fedt, at der er noget liv.’ 12.42 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
Til hvordan AKM vil definere det, at der sker 
noget, trækker han lidt på det og siger: ’Der er 
ikke nogle aktiviteter udefra, andet end dem folk 
de selv laver, andet end at der er springvandet, 
men det er ikke sådan noget lys eller. Ligesom 
der er mange af de nye steder inde i Aalborg, 
hvor man ligesom ser en masse lys eller en masse 
spring eller noget, og det skaber en del liv rundt 
omkring, synes jeg. Der bliver mere attraktivt at 
være.’ 13.19 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gym-
nasium.
Til hvad der er vigtigst af mennesker eller 
byrum i Kildeparken, siger AKM: ’I Kilde-
parken der er det menneskene...’ 13.41 AKM, 
dreng, 18 år, Hasseris Gymnasium.
 
Det er for AKM lidt skiftende om disse men-
nesker er nogen han selv følges med eller 
nogen andre.  AKM siger: ’Det er ikke fordi jeg 
har brugt det vildt meget...’ 13.52 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium.
’Bredgade, bag ved Salling der og så ned til, ja, 
16
hvad hedder det, torvet dernede, pladsen, hvor 
der stod de mennesker før, den der statue. Ja, det 
kan jeg ikke lige huske.’14.29 AKM, dreng, 18år, 
Hasseris Gymnasium.
Området slutter ved begyndelsen af Nørre-
gade. Slotsgade er også omfattet af det fede 
område. 
AKM siger om hvad, der gør det til et fedt 
område at: ’Jeg ved ikke, der er sådan lidt dej-
lig plads, sådan rundt omkring torvet dernede, 
det er også sådant et hyggeligt sted.’ 14.57 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium.
Det er ikke sådan et sted de hænger ud: ’Nej, 
det er tit et sted, man bare kommer forbi. Det 
er tit man tager ind til byen at man så ikke 
kommer andre steder end der i hvert fald. Lige 
præcis omkring bredgade der og Slotsgade, og så 
bare går derinde og så hjem igen.’ 15.13 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium.
Hvorfor det lige er der, siger AKM: ’Det er pri-
mært pga. butikkerne. Der ligger nogle tøjbutik-
ker, Butler og Huset Pico.’ 15.25 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium. 
’Nogle gange er jeg alene derinde [i tøjbutik-
kerne], andre gange er det sammen med ven-
nerne. Det skifter lidt.’ 15.35 AKM, dreng, 18år, 
Hasseris Gymnasium.
Til hvorfor de udpegede områder er ikke 
attraktive, siger AKM:
’Slotsparken... Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, 
det er så lukket derinde. Der er godt nok grønt 
areal, og det virker egentlig hyggeligt nok, men 
jeg ved ikke, jeg synes ikke, jeg gider at sidde et 
sted, hvor jeg er omringet af et hus. Så ville jeg 
hellere være ude i det fri ligesom nede ved van-
det, hvor der er helt åbent.’ 16.08 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium. 
Med ’det fri’ mener AKM at kunne se rundt, at 
der ikke er bygninger, der skærmer og begræn-
ser en. AKM ved ikke om der er nogle folk, der 
gør Slotsparken ikke attraktiv, da det er så sjæl-
dent, at han er der. Det er for ham omgivel-
serne, der gør rummet ikke attraktivt.
’Karolinelund... jeg ved ikke, om der er noget, 
der gør det ikke attraktivt, der er bare ikke 
noget, der gør det attraktivt. Der er ikke noget, 
der trækker mig dertil. Der er flot nok og sådan 
noget, men jeg gider ikke til at tage derud i ste-
det for at tage i Kildeparken, som er tættere på. 
Der er ikke noget der trækker mig derud.’ 16.54 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium.
’Det [J.f. Kennedys Plads] er egentlig meget pænt 
og sådan noget, men det er bare de folk, der er 
der, der gør at jeg ikke gider at være der. Og det 
er en stor plads, der mangler måske lidt caféer 
rundt omkring og sådan lidt liv. Man gider ikke 
sætte sig bare lige omkring en vej selvom der er 
god plads. Det kunne vi ikke finde på.’ 18.24 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium.
Hvor de så ville sætte sig, siger AKM: ’Vi kom-
mer helt sikkert til at sidde i Kildeparken, og jeg 
kunne også godt forestille mig, at vi kommer til 
at sidde nede ved vandet.’ 18.44 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium. 
’I Kildeparken der vil vi nok tit tage en fodbold 
med.’ 18.51 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gym-
nasium. 
De vil så spille på plænen i stedet for på den 
varme asfaltbane, når de bare kommer for at 
hygge sig. Om de spiller fodbold for at nogle 
skal kigge på dem eller hvorfor, siger AKM: ’Vi 
spiller fodbold for os selv, fordi det er sjovt nok 
at rende rundt med en bold.’ 19.20 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium.
’Kildeparken den bliver måske brugt en fem 
gange om året.’ 19.58 AKM, dreng, 18år, Has-
seris Gymnasium. 
’Byen, inde i gågaden der er man... 50 gange om 
året. Det er ikke flere gange om ugen jeg er der, 
men det er nok tæt på en gang om ugen.’ 20.12 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium.
AKM retter det dog nok til nærmere hver 
anden uge og siger: ’Efter jeg er flyttet derind 
[til byen], der har jeg helt klart været mere inde 
i byen, men det er så mest det område omkring 
Reberbahnsgade, der kommer vi noget mere ud 
omkring.’ 20.26 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium
 
’Altså Slotsparken det gider jeg simpelthen ikke, 
men jeg tror, det er mest - det er ikke fordi der 
er noget, jeg ikke kan lide ved den, det er mest 
fordi jeg ikke kan se nogen grund til at tage der-
hen, der er ikke noget der tiltrækker mig.’ 21.15 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
For at et by- eller parkrum tiltrækker AKM, 
skal der: ’Der skal være flot og rent, og der skal 
være forholdsvist nyrenoveret, det skal ikke være 
sådan  gammelt, og så må der gerne være noget 
aktivitet og noget liv.’ 21.27 AKM, dreng, 18år, 
Hasseris Gymnasium.
Aktiviteter er iflg. AKM så meget sagt, men det 
kan godt være andre mennesker. Eksempler til 
hvem det skal være, siger AKM: ’Det er egent-
lig ikke så væsentligt - Bare det ikke er...[...] Det 
skal ikke være folk på 14 år, foreksempel, som 
råber meget højt og skal skabe sig. Men ud over 
det altså...’ 22.05 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium.
’For eksempel på Kennedys Plads, der går fulde 
folk rundt, og det er også noget, der kan være 
trælst.’ 22.19 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gym-
nasium. Det mener AKM godt kan give et 
område lavstatus. 
Til de som holder til i Kildeparken siger AKM: 
’Ikke så meget lige indvandrer i Kildeparken, 
men mere satanister som er begyndt at indtage 
Kildeparken, og det har ligesom gjort, at vi ikke 
er der så meget mere.’ 22.41 AKM, dreng, 18år, 
Hasseris Gymnasium
Det er nu ikke fordi de generer AKM og ven-
nerne men: ’Det er bare det, at de er der. Hvis 
man ikke kan lide dem, så vil man ikke være der, 
hvor de er. De satanister som man ikke gider at 
være i nærheden af.’ 22.57 AKM, dreng, 18år, 
Hasseris Gymnasium.
Det at satanisterne er der, er rigeligt til at AKM 
og vennerne finder et andet sted at spille fod-
bold, også selvom de ikke tager bolden: ’De er 
en del af omgivelserne, og man gider ikke være i 
nogle trælse områder.’ 23.08 AKM, dreng, 18år, 
Hasseris Gymnasium 
AKM synes de skaber dårlig stemning: ’De 
[satanisterne] har jo nok en anden holdning end 
vi har.’ 23.29 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gym-
nasium - men de snakker jo ikke sammen! 
AKM har ikke set satanister eller lign. i eks. 
Jomfru Ane Parken. Dem der så er der er:
’Det er så dem, som jeg vil kategorisere som 
resten af menneskerne. De normale mennesker. 
Det er unge mennesker i alle aldrer og, der er 
også ældrer og  nogle par’ 23,55 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium. 
’Jeg ville ikke skrotte et sted, fordi der var folk 
på din alder... og heller ikke hvis der var folk, 
der var ældre - det ville ikke genere mig.’ 24.12 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium 
De personer som for AKM gør et sted til et 
skodsted er satanister, tit indvandrere, alkoho-
likere, vagabonder mv. De personer, der helst 
skal være der, er unge mellem 17 og 25-30 år, 
både piger og drenge.
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’At tage ind til byen , det planlægger vi sjældent. 
Det er hvis man ikke skal noget efter skole, så 
finder man på at tage derind.’ 25.31 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium.
’Så snakker man et par stykker, om hvad vi skal 
lave efter skole og sådan noget, især nu når jeg 
er flyttet ind til byen, så er det tit at så på vejen 
hjem, så finder man ud af nogle stykker, at så 
kunne man tage ind [til byen].’ 25.45 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
Planlægningen af sådan en tur starter måske i 
frikvarteret, ofte i 12 frikvarteret, så har man 
nogle timer, og så cykler man ind til byen bag-
efter og får noget mad måske. Formålet med en 
sådan tur er: ’Det er ind at kigge på tøj, hoved-
sageligt inde i Bredgade.’ 26.38 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium 
En typisk tur vil bestå af en 2-3-4 stykker, hvor 
de cykler ind ad Hasserisgade, ind igennem 
Vingårdsgade og ind til Mølleplads. AKM 
tager tit sin cykel med, men det er mest, fordi 
han ikke gider at gå rundt. ’Så kunne vi tit finde 
på at stille dem [cyklerne] for eksempel omkring 
Mølleplads, ellers så kan man altid stille dem 
nede på Nytorv, så de står rimelig centralt. Det 
første sted vi går hen... jamen, så går vi nok 
op i Slotsgade typisk. Kunne måske få en bolle 
inde fra Slotsbageren. Så går vi rundt en time, 
to timer. Det er sjældent vi er der inde lang tid 
af gangen. Det er også nogle gange bare nogle 
kortere ture.’ 28.05 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium. 
’Vi går lidt rundt, kigger lidt på nogle butikker, 
snakker lidt.’ 28.15 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium.
TIVOLI Karolinelund
’Vi er tit inde i foreksempel Huset Pico, men vi 
går tit derind, hvis der foreksempel er en der skal 
noget derinde.’ 28.49 AKM, dreng, 18år, Has-
seris Gymnasium. 
Efter turen i Huset Pico, kunne de foreksempel 
gå over i Butler eller Imerco eller Inspiration 
nogle gange. ’Det [Imerco, Inspiration]er nogle 
helt andre butikker. Det er specielt med én ven. 
Det er meget noget vi går op i. Specielt efter at 
jeg er flyttet hjemmefra.’ 29.41 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium. 
Herefter er der ikke så meget de kigger på. Om 
de kigger efter piger, når de sådan er inde i 
byen, siger AKM: ’Nej vi tager ikke derind for at 
kigge efter piger.’ 30.36 AKM, dreng, 18år, Has-
seris Gymnasium. Det gør de i stedet når de er 
i byen om aftenen i Jomfru Ane Gade.
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Om Jomfru Ane Gade: ’Det er faktisk sjældent 
jeg er i Jomfru Ane Gade efterhånden. Det er 
mest i Vesterå. Vi starter tit hjemme ved mig for 
eksempel, altså Svendsgade, og så  videre derfra, 
og, jamen, så går vi ind i Vesterå og er på disko-
tek derinde. Og så er vi faktisk der det meste 
af aftenen.’ 31.15 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium. 
I de fleste tilfælde er de kun der. Der er nogle 
gange, hvor de er nede i Jomfru Ane Gade. 
’Lige for tiden, der er vi næsten aldrig dernede 
[i Jomfru Ane Gade].’ 31.37 AKM, dreng, 18år, 
Hasseris Gymnasium. Som regel så tager de ud 
i byen ved 1-1.30 tiden og de er så inde i byen 
til ved 5-6 tiden.
En tur ind til byen for at kigge på butikker hed-
der i AKMs termer ’en tur ind til byen’ og dæk-
ker over at tage ind og kigge på butikkerne, 
ikke nødvendigvis købe en hel masse. En tur 
i byen om natten hedder i AKMs termer en 
bytur.
En tur ind til byen: ’Lige præcis der [i gågaden], 
der synes jeg egentlig specielt, at det er et pro-
blem, at der mangler bænke. Det er faktisk tit, 
hvis vi har været nede at købe noget at spise, at 
vi så går rundt og finder ud af, at der faktisk ikke 
er noget sted at sidde ned overhovedet.’ 33.20 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium.
 
AKM og vennerne går ikke så meget ind på 
cafeerne: ’Tit så er det sådan et lidt længere pro-
jekt, hvis man skal ind på en café, hvis man kun 
lige er inde i byen en time til halvanden.’33.29 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium.
Om piger og drenges forskellige brug af byen 
siger AKM: ’Altså, jeg tror de piger, jeg går sam-
men med, de er derinde [i byen] i længere tid og 
får ligesom det meste af en dag til at gå med det 
eller både aften og eftermiddag.’  33.58 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
’Forskellen, ja, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke om 
piger de tager derind for at shoppe, eller det også 
lige så meget er for at snakke og for at fordrive 
tiden, men det er i hvert fald det, vi gør. Tager 
derind for ligsom og få tid til at snakke, ikke så 
meget for at gå i butikker.’ 34.22 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium. 
Det er dog rimelig målrettet, iflg AKM fordi: 
’Jamen, altså, det er tit, at der er en af os, der 
skal på arbejde kl. 16 eller 17, så det er aldrig 
sådan lang tid.’ 34.38 AKM, dreng, 18år, Has-
seris Gymnasium.
AKMs dage er meget planlagte: ’Det er forskel-
ligt. Jeg har nogle venner, som slet ingen ting 
laver, har hele dagen og som hver dag bare kan 
tage ind til byen. Og så er vi nogen, der har 
arbejde, måske næsten hver dag eller træner 
eller noget.’ 34.54 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium. 
Om sin egen hverdag siger AKM: ’Det er sjæl-
dent at der er noget fritid til overs, derfor er det 
også sjældent, at jeg kommer ind til byen. Jeg 
kommer ikke derind for bare fordi, jeg ikke har 
noget at lave.’ 35.15 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium.
’Det er ikke så tit, at jeg lægger mærke til menne-
skerne derinde [i gågaden], fordi det er sådan et 
sted, man tager forholdsvist målrettet ind.’ 35.35 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
Dette er fordi: ’Vi snakker med hinanden og 
snakker om de ting, man ikke har tid til ellers, 
fordi der er arbejde og sådan nogen ting, så det 
er ikke så tit vi ses. Selvfølgelig gør vi oppe på 
skolen, men hvis man lige er et stykker og skal 
snakke om noget, hvor vi er alene, så er det tit 
at man gør det og ikke ligger mærke til ret meget 
andet.’ 36.06 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gym-
nasium. 
AKM mener han og vennerne er meget dem 
selv, når de er i byen. 
’Om der er andre mennesker, det har betydning 
i forhold til, at man gider ikke gå rundt et sted, 
hvor der ikke er mennesker, men det behøver 
ikke at betyde, at man lægger mærke til dem, 
men bare det, bare det at de er der, det giver et 
andet byrum. Men så igen, det skal helst være 
de rigtige mennesker, med de samme opfattel-
ser der skal være der.’ 36.59 AKM, dreng, 18år, 
Hasseris Gymnasium. 
AKM mener at det samme gør sig gældende 
i Kildeparken - at de er der meget for sig selv, 
dog måske mindre i Kildeparken: ’Måske min-
dre i Kildeparken, der er man tit sammen i en 
større flok og mødes med andre også, som man 
ikke kender så godt. Hvor folk de sådan tager 
andre folk med.’ 37.39 AKM, dreng, 18år, Has-
seris Gymnasium. 
Kommunikationen og planlægningen af en tur 
i Kildeparken foregår som regel ved at man 
skriver sms til hinanden, og så er der nogen, 
der skriver til nogle andre, som så igen har 
nogle andre venner med: ’Det foregår som regel 
på mobiltelefonen, fordi det som regel er sidste 
sekundt.’ 38.06 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium. 
AKM siger dog, at han ikke bruger mobiltele-
fonen så meget: ’Jeg bruger den [mobiltelefonen]
ikke ret meget, fordi det gider jeg ikke.’ 38.18
Om hans reaktion på modtagne beskeder 
siger AKM: ’Altså jeg læser den [sms] med det 
samme, og hvis det så er noget, der interesserer 
mig, så svarer jeg med det samme, men ellers så 
kan der godt gå... altså jeg gider ikke bruge den 
til at have samtaler over, den er til at informere, 
hvad der sker og hvornår.’ 38.37 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium.
Til hvad der er vigtigst, menneskerne tilstede 
eller byrummenes udformning, siger AKM: 
’Det er svært at sætte den ene [mennesker eller 
byrum] højere end den anden, for de ikke begge 
to er der, så gider man ikke at være der. Altså 
der skal både være pænt, og der skal være de rig-
tige mennesker, ellers så gider man ikke at være 
der. Og generelt, det kan godt være et pænt sted, 
for eksempel Kennedys Plads, det er jo egentlig 
et meget pænt sted, men det er bare de forkerte 
mennesker, og så er der ikke nok aktiviteter, til 
at man gider at være der. Jomfru Ane Parken det 
er jo specielt, at det er flotte omgivelser. Det er 
meget vigtigt, og det er dejligt at være dernede, 
og, jamen, det er også vigtigt, at der er de rigtige 
mennesker der. Dér behøver ikke være så mange 
mennesker, også fordi det ikke er så stort. I Kil-
deparken, hvis du sidder der alene, så virker det 
meget tomt. Nede i Jomfru Ane Parken, det er 
sådan rimelig smalt, så der kan du godt sidde 
et par stykker uden at det virker tomt.’ 40.15 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
’Tomt’ forklarer AKM med: ’Der skal ligesom 
være gang i omgivelserne, noget at kigge på. 
Ikke nødvendigvis piger, men altså at der sker 
lidt forskelligt i stedet for bare at sidde og kigge 
ud i den tomme luft.’ 40.45 AKM, dreng, 18år, 
Hasseris Gymnasium. 
Om hvad de kigger på, hvad der er rigtigt og 
forkert, siger AKM: ’Jeg tror faktisk tit det, som 
vi gør, det er ligsom at finde ud af, hvad der er 
rigtigt og forkert. Foreksempel det du siger med 
at vi sidder og udpeger, hvad der er rigtigt og 
forkert, og hvad grunden til at man er der, og 
hvad grunden til at man ikke gider, at være der 
næste gang er.’ 41.26 AKM, dreng, 18år, Has-
seris Gymnasium.
AKM er enig i at de ting han gør, hvor han 
går hen, og hvad tøj han klæder sig i mv., ikke 
er tilfældigt. Om ham og vennerne siger han: 
’Jamen, vi har ligesom også tilpasset os hinan-
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dens meninger, tror jeg. Men vi er egentlig rime-
lig enige om de fleste ting, det er sjældent, at vi 
sådan har diskussioner med hinanden. Hvis der 
er en, der har udpeget et eller andet, så er det 
tit, at de andre, de er enige. Jeg tror ikke, der er 
nogen, der føler sig presset til, at det er sådan, 
jeg tror bare at det er derfor, vi er sammen.’42.17 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium
Om at føle sig beskyttet mod vold og krimina-
litet siger AKM: ’Det blev lidt aktuelt den gang, 
der var skyderier inde 50 m fra, hvor jeg boede. 
[Reberbahnsgade, efterår 2009] Det har jeg det 
fint med - eller jeg har det ikke fint med at de 
skyder, men det har ikke gået mig på overho-
vedet. Min mor hun var bekymret for det. Eller 
jeg ved ikke, om hun var bekymret, men altså 
sådan lige i starten, der var det lidt påtræn-
gende, også fordi min fætter, han arbejdede 
nede på cafeen, da det skete, og jeg var lige flyt-
tet derind, så jeg tror for hende der var det lidt 
overvældende.’43.07 AKM, dreng, 18år, Hasse-
ris Gymnasium.
AKM synes ikke der er nogle steder hvor han 
føler sig ubeskyttet mod vold og kriminalitet i 
Aalborg: ’Altså, jeg synes man kan bevæge sig 
rundt, foreksempel hvis man løber en tur om 
aftenen, der tror jeg, jeg kunne løbe rundt alle 
steder i Aalborg uden at føle mig utryg.’ 43.27 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium.
’Med mindre man opsøger det, så synes jeg ikke, 
at der er  vold og kriminalitet.’ 43.46 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium 
’Altså inde i gaden [Jomfru Ane Gade] om afte-
nen, der er altid ballade, hvis man opsøger det.’ 
43.55 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
AKM siger dette tit udspiller sig i Jomfru Ane 
Gade, bag Vesterå og i forbindelsesgaden heri-
mellem (’Pisserenden’). ’Der [i Pisserenden] er 
sådan lidt skummelt. Der er ikke så mange. Jeg 
tror der er en del, der vælger at gå op omkring 
7-Eleven.’ 44.13 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium. 
Der er personer fra AKMs gruppe/vennekreds, 
der er kommet noget til i byen: ’Det er så også 
fordi, der har været nogen i gruppen som, ikke 
har opsøgt det, men som stadigvæk har været 
lidt med i det nogengange...’44.41 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium. 
’...eller i hvert fald, hvis der er andre, der opfører 
sig øretæveindbydende, så tager de lige som ved 
det.’ 44.59 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gym-
nasium. Dette forgår typisk i dette område 
omkring Vesterå, Pisserenden, Gaden. ’Hele 
Jomfru Ane Gade kunne være usikker, fordi der 
er så mange forskellige folk som er fulde.’ 45.27 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
’...Hvis man ikke opsøger det [vold og krimina-
litet], så er det ikke noget problem.’ 45.32 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium.
’[hvis nogen i gruppen opsøger vold og krimina-
litet] så ville der meget hurtigt blive meget usik-
kert, fordi der meget hurtigt bliver samlet mange 
folk, som synes at det...’ 45.45 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium. 
Det har AKM oplevet. Lige efter sådan en epi-
sode er byen  ikke det sikreste sted at være. 
Efter sådan en episode: ’[efter et klammeri i 
byen] så er det jo usikkkert, for så opsøger de 
jo lige pludselig dig, uanset hvor du går.’ 46.29 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
AKM har ikke være ud for, at der direkte er 
nogen, der har fulgt efter dem, men han har 
hørt om folk, der har fulgt efter dem. ’Men 
altså jeg synes at det er som om, at vi han lige-
som afviser det og stopper med at opsøge det, så 
falder interessen også.’ 46.52 AKM, dreng, 18år, 
Hasseris Gymnasium. 
Hvis man har været i klammeri, så skal man 
iflg. AKM ikke så langt uden for Gaden før, at 
man er udenfor den usikre zone. 
Til hvorfor de er på Vesterå frem for Gaden 
siger AKM: ’Altså Vesterå det er et federe sted, 
det er derfor, vi er der. Der er mere ballade inde i 
Gaden også. Men det er jo så fordi, der er ikke så 
mange mennesker, dem der kommer på Vesterå, 
det er samme type mennesker også [som AKM]. 
Hvor det er meget blandet inde i Gaden.’ 47.28 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
Der er iflg. AKM også primært lidt ældre (20-
25årige) mennesker på Vesterå, men der er 
også begyndt at komme en del på AKMs alder.
Tre ting der ville få AKM til at føle sig mere 
beskyttet mod vold/kriminalitet i Aalborg: 
’Belysning, det synes jeg det er vigtigt.  Jeg kan 
meget godt lide, at det gør det lidt mindre skum-
melt.’ 48.34 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gym-
nasium. 
’Det er fint hvis politiet de ligesom viser, at de er 
der. Ikke på den måde at jeg synes, de skal være 
der over det hele.’ 48.52 AKM, dreng, 18år, Has-
seris Gymnasium. 
’Hvis man [politiet] skulle kontrolere det hele 
derinde[i Gaden], så tror jeg, det vil være et 
trælst sted at være lige pludselig. Man skal lige-
som også kunne bevæge sig frit.’ 49.03 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
Politiet er iflg AKM ikke i de andre gader om 
natten, der holder dog en politibil ved 7-Ele-
ven i Bispensgade: ’Det synes jeg, det er fint. 
Især også hvis der er nogen, der er kommet i 
klammeri, så kunne man bevæge sig derop af og 
så ligesom være i sikret zone. Det er fint. Også 
fordi de bevæger sig ikke og overvåger gaden 
men de er der alligevel, præventivt.’ 49.36 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium.
’Altså de steder hvor der bevæger sig folk, det 
er ligesom også steder, som er... der er jo ikke 
nogen, der gør noget ved en, hvis man er steder, 
hvor der er mange folk generelt. Hovedgaderne 
ned igennem [byen] det er jo også sikre steder.’ 
49.55 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium
 
AKM bevæger sig ned igennem hovedgaderne 
på vej hjem, også fordi det ville være dumt at 
gå andre veje - dette er den hurtigste: ’Jeg ville 
ikke have noget imod at gå igennem en lille gade, 
det siger mig ikke... jeg er rimelig tryg i Aalborg.’ 
50.18 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium
Om morgnen når AKM står op: ’Så tænder jeg 
radioen og laver madpakke og spiser morgen-
mad.’ 50.52 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gym-
nasium 
’Jeg har tit tændt den [computeren] et par 
minutter for lige at gå på nettet et par minutter 
og se, om der er nogle timer aflyst eller sådan 
noget.’ 51.01 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gym-
nasium. 
Det er ikke så fast hvornår AKM vil tænde 
computeren. Det vil typisk være, når han er 
oppe, ikke så lang tid inden, han tager i skole, 
hvis der er noget, han skal tjekke. ’Jeg kunne 
godt finde på foreksempel imens, jeg sidder og 
spiser morgenmad, at sidde og kigge [på som-
puteren].’ 51.43 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium. 
’Der bliver kigget på, ja, mail, noget lektier og 
sådan noget. Online forums kunne jeg finde 
på at tjekke. Det er forskellige interesseforums 
om motorcykler foreksempel, og cykel, som jeg 
tjekke dagligt.’ 52.09 AKM, dreng, 18år, Hasse-
ris Gymnasium 
Det er i følge AKM sjældent at der er kommet 
smser ind i løbet af natten, men det kan godt 
være. ’Facebook det bliver også tit tjekket [om 
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morgnen].’ 52.20 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium 
’Jeg kommunikere mest, når jeg er sammen 
med nogen, det eneste det er mobilen, hvis man 
skal mødes, at så bruger man den.’ 52.31 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium 
’Det er sjældent at jeg bruger mere end fem 
minutter om morgnen på computeren.’ 52.44 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium 
’Efter jeg er færdig med computeren, jamen så 
pakker jeg sammen og tager i skole rimelig hur-
tigt.’ 52.56 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gym-
nasium. 
Computeren er altid med i skole. ’Så tænder jeg 
for computeren lige så snart, jeg kommer op på 
skolen. Det gør jeg inde i klassen. Så sidder jeg 
med den resten af timen.’ 53.10 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium 
’Jeg er også lidt atypisk, tror jeg, jeg sidder ved 
computeren i alle timer...’ 53.29 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium. 
Det første program AKM åbner er internet-
browseren. ’Så går jeg ind på de forums og tjek-
ker, og Facebook. Det er egentlig ret lidt jeg tjek-
ker der, det bliver sådan en vanesag, du ved, at 
man lige skal ind og tjekke, om der skulle være 
sket noget spændende. Ikke fordi, det er sjæl-
dent, der er.’ 54.20 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium 
’Jeg ved ikke rigtig hvor mange venner, jeg har 
derinde. Jeg har nok.. nej, jeg ved det ikke, jeg 
har nok et par hundrede eller sådan noget. 300 
vil jeg gætte på.’ 54.32 AKM, dreng, 18år, Has-
seris Gymnasium
’Men igen, det er ikke fordi, jeg bruger det [Face-
book] så meget, det er mere, hvis der kommer 
nogle opdateringer, om hvad folk de laver, og det 
er meget sjovt at følge med i, hvad folk de laver 
i deres hverdag.’ 54.46 AKM, dreng, 18år, Has-
seris Gymnasium.
Det er både drenge og piger AKM følger med i. 
Det er både folk fra skolen og også gamle ven-
ner : ’Men det er mest folk fra skolen, også fordi 
jeg går i skole med dem, jeg har gået i folkeskole 
med og mine andre venner, og de fleste af mine 
venner de kommer derfra.’ 55.03 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium.
Herefter går AKM ind på nogle af disse online 
forums: ’Så går jeg ind på nogle af de online 
forums og snakker - eller ikke snakker - [...] jeg 
ser hvad folk de skriver. Hvis der er noget som 
ligesom interesserer mig, eller som jeg føler, jeg 
kan svare på, så svarer jeg tilbage.’ 55.32 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
’På cykel, der kunne det f.eks. være om jeg skal 
ud og træne i aften, og så bliver der lavet en tur 
og skriver vi lidt om, hvem der kommer, hvad 
vi skal lave, og hvor vi skal hen. Så kommer der 
måske en tråd med noget teknisk, f.eks. hvordan 
man laver et eller andet på en cykel og så, ja 
hvis man har et svar på det eller et suplerende 
spørgsmål eller..’ 55.56 AKM, dreng, 18år, Has-
seris Gymnasium. 
Der er altså allerede inden 10 dialoger kørende 
via nettet, og iflg. AKM fortsætter det sådan set 
sådan hele skoledagen. ’Jeg kigger meget på grej, 
forskellige ting og sager man kan købe.’ 56.25 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium 
’Det er jo så meget det, man snakker om med 
dem på nettet, og så foreksempel motorcykler, 
det har jeg nogle kammerater, der også er inte-
resseret i, så der snakker vi også om det i skolen.’ 
56.40 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
Om AKM og kammeraterne snakker eller skri-
ver, siger AKM: ’I timerne der skriver vi. [...]
Der er jo foreksempel Facebook, hvor man kan 
sidde og skrive med hinanden, om det der er så 
vigtigt, at det ikke kan vente til timen er færdig.’ 
56.57 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium.
Det de snakker om kunne f.eks. være: ’Så ser 
man et eller andet på nettet, en motorcykel, et 
eller andet, og så sender man et link over og så 
sidder man og snakker om det.’ 57.11 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
’Det vil typisk være til de nærmeste venner eller 
til  i klassen som har samme interesse som mig. I 
klassen og i de andre klasser.’ 57.20 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium 
’Det er sjældent at man bruger timerne til at 
sidde og snakke med folk, bare for at snakke, 
for det gør vi i frikvarteret.’ 57.30 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium.
Kommunikationen i timerne eks. om motor-
cyklen: ’Det skriver jeg på Facebook, eller for 
eksempel på MSN, hvor vi skriver og snakker om 
det.’ 57.44 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymna-
sium.




’Det er nok gået over til mest at være Facebook. 
Det er nok i lige så høj grad Facebook, hvor det, 
da vi startede i 1.g bare, der var det udelukkende 
MSN.’ 57.59 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gym-
nasium. 
’I 12-frikvarteret der mødes vi tit en masse for-
skellige fra forskellige klasser, og så er det alle 
mulige emner, der kommer op, fordi det der, det 
var måske noget, som kun mig og ham interesse-
rede os meget for, og det er måske også derfor, at 
vi snakker om det i timen.’ 58.29 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium.
Det der bliver snakket om i 12-frikvarteret 
derimod: ’Det er det vi allesammen er med til, 
det er fester oftest, sådan ligsom om der er nogle 
gode historier derfra eller noget.’ 58.41 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
Denne diskussion om festerne foregår dog 
også på Facebook: ’Der sidder man tit som om 
mandagen idag og skriver om, hvad der skete i 
weekenden.’ 58.55 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium. 
’MSN der har jeg ligsom de nærmeste venner, 
og Facebook der kommer mange af de der peri-
fære, som man kun ser til fest foreksempel.’ 59.01 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium 
Der er overlap mellem samtalerne og timer/
frikvartere: ’De samtaler der de kan køre videre 
i timerne og så tilbage i frikvarterene.’ 59.30 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
’Efter frokost der er det det samme igen. Jeg 
synes ikke, der er den store forskel på det, der 
sker før og efter frokost i timerne, det er meget 
det samme.’ 59.50 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium. 
Mht. tøjindkøb: ’Det [tøj] kigger jeg sjældent 
efter på nettet’ 59.58 AKM, dreng, 18år, Has-
seris Gymnasium 
Der er nogle af AKMs kammerater der kigger 
på tøj på nettet: ’Det er der nogen, der gør [kig-
ger på tøj på nettet]men ikke sådan udpreget 
meget. Men jeg tror så, dem jeg følges med, en 
af dem, han går lige så meget op i motorcykler, 
så han sidder også meget og kigger på motorcyk-
ler på nettet foreksempel. Ellers så er det ikke så 
meget. Der er en del som også bruger den [com-
puteren] til at tage noter med. Det gør jeg så 
godt nok ikke.’ 1.00.25  AKM, dreng, 18år, Has-
seris Gymnasium - siger AKM og griner! (-: 
Hvis AKM eks. skulle arrangere noget efter 
skole med kammeraterne ville han: ’Ja, så ville 
man gøre det for eksempel... ja, så ville man 
snakke i skolen i det sidste frikvarter, snakke om, 
om man skulle lave et eller andet. Det kunne 
også være over Facebook.’ 1.01.04 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium 
AKM og co. kunne så godt tage beslutningen 
om, hvor de skulle hen over Facebook eks. 
’Det er sjældent, at vi tager ind til byen uden 
at vide, hvad vi skal derinde, eller hvor vi skal 
hen.’ 1.01.14 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gym-
nasium. ’Vi tager ikke bare et tilfældigt sted hen. 
Det er sjældent at vi siger bare sådan, skal vi 
lave noget sammen og så siger bagefter, hvor vi 
skal hen. Det er tit sådan at vi skal tage et eller 
andet bestemt sted hen sammen.’ 1.01.33 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium 
Denne kommunikation foregår iflg. AKM: 
’Det er ikke så meget i frikvarteret, [at de kom-
munikerer om, hvad de skal lave sammen efter 
skole] for der er så mange mennesker sammen, 
så det er nok oftest over Facebook.’ 1.01.53 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium.
Efter skole: ’Jeg har fri enten klokken halv to 
eller klokken halv tre, og så skal jeg være på 
arbejde klokken fire, så hvis jeg kan nå hjem 
inden, så er jeg tit bare lige hjemme og slappe 
af i den time inden, ellers så tager jeg direkte på 
arbejde.’ 1.02.17 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium. 
Når AKM som på dette tidspunkt ’bare slapper 
af ’ foregår det tit ved: ’Jeg hører tit radio, og så 
tænder jeg nogle gange computeren og så er det 
faktisk meget det samme, som jeg har lavet ovre 
i skolen.’ 1.02.36 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium.
Om planlægning af fester/weekenden: ’Det 
[planlægning af weekenden]kører med hele 
ugen, hvad der skal ske.’ 1.02.55 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium. 
Dette foregår primært i frikvarterene. Der 
bliver ikke brugt internet på arbejdet, der er 
adgang, men der bliver ikke set godt på at man 
bruger det. ’Men mobiltelefonen har jeg altid 
med på arbejde. Hvis der kommer en besked så 
tjekker jeg den.’ 1.03.25 AKM, dreng, 18år, Has-
seris Gymnasium. 
Om mængden af aktivitet på mobilltelefonen 
siger AKM: ’Jeg får måske fem beskeder [sms] 
og sender måske fem om dagen og så næsten lige 
så mange opringninger tror jeg.’ 1.03.42 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
Når AKM så kommer hjem fra arbejde eller 
træning: ’Så hører jeg tit radio, når jeg laver 
mad, men jeg har også tit computeren åben.’ 
1.03.53 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymna-
sium. 
’Det[at tænde computeren]er tit noget af det 
første, jeg gør. [...]Det er ikke lige så tit at jeg 
kommer hjem og siger, nu skal jeg tjekke et eller 
andet specielt på internettet, det er bare... Men 
det er så også i kraft af at jeg ikke har noget 
fjernsyn, så er det ligesom der, man spilder sin 
tid.’ 1.04.13 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gym-
nasium. 
’Jeg kigger nogle gange fjernsynsprogrammer på 
internettet, klip og sådan noget, men det... men 
nej, aviser på nettet, det bruger jeg ikke.’ 1.04.43 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
AKM orienterer sig altså ikke sådan bredt/
nyhedsmæssigt: ’Nej, det er mest sådan i radi-
oen, jeg hører altid radio. Det’ det første jeg gør 
når jeg vågner...’ 1.04.56 AKM, dreng, 18år, 
Hasseris Gymnasium
Hvad det er internettet understøtter for AKM: 
’Det er at holde mig opdateret omkring mine 
interesser og mine venner. Altså det er ikke så 
meget generelt verden omkring mig, det er mest 
bare, ja, de interesser jeg har.’ 1.05.20 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
AKM mødes tit impulsivt med vennerne om 
aftenen. Dette aftales tit over mobilen: ’Det er 
tit på mobilen som foreksempel, hvis man er på 
vej hjem fra arbejde og skal mødes eller... men 
det kan man også godt finde på at lade sig aftale 
i skolen, at du kommer forbi i aften. Det er sjæl-
dent, at jeg bruger Facebook sådan til noget, 
hvor det skal ske rimelig hurtigt, for så er de ikke 
på eller sådan noget.’ 1.05.50 AKM, dreng, 18år, 
Hasseris Gymnasium 
Hvad facebook bruges til siger AKM: ’Face-
book, det er alt det, der ikke haster, man kom-
mer i tanke, mens man måske er på Facebook, 
fordi de lige pludselig logger på, eller man ser 
de er der. Det er ikke sådan noget vigtigt i den 
forstand.’ 1.06.10 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium. 
For AKM erstatter Facebook ikke byen ift. 
møder med venner: ’Nej, jeg bruger ikke sådan 
at kommunikere med folk på den måde. Det er 
mere sådan tidsfordriv tror jeg. Foreksempel når 
man sidder på skolen, så er det fordi man ikke 
lige har andet at skrive om, at man skriver et 
eller andet til hinanden, eller svarer på et eller 
andet. Det erstatter ikke noget.’ 1.06.37 AKM, 
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dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
Det er iflg AKM ikke det samme, der snakkes 
om ved det fysiske møde, og når de er sam-
men: ’Nej, jeg tror det er mere personligt, når vi 
er sammen end når man er på Facebook. Jeg ved 
ikke... jeg synes også det ville være mærkeligt at 
have personlige samtaler, når man sidder over 
internettet.’ 1.07.05 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium 
AKM tror ikke, at den tid han bruger på inter-
nettet, erstatter den han ville bruge ude i byen, 
men han synes, det er svært at sige.
 
Mht. cykelgrej, køber AKM det på nettet og 
siger: ’Man kan købe det [cykelgrej]i byen, men 
det er billigere på internettet, større udvalg på 
internettet, det er meget mere tilgængeligt på 
internettet.’ 1.07.57 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium. 
Det er dog det fysiske møde AKM ikke mener 
internettet erstatter: ’Det [internettet]erstatter 
butikker generelt. Selvfølgelig ikke Fakta, fordi 
det kan man ikke få på internettet. Men sådan 
nogle specialbutikker, cykelbutikker og motor-
cykelbutikker, det erstatter det.’ 1.08.24 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
AKM bruger meget af sin tid på sine interes-
ser, og når han køber noget i tilknytning hertil, 
da er det på internettet oftest. ’Det [specialind-
køb]er på internettet oftest. Fra store webshops 
man køber i fra hele verden. Fordi man kan få et 
udvalg, som man ikke kan få i Danmark. Skulle 
jeg købe noget i en cykelbutik i Aalborg, så ville 
det koste det dobbelte af, hvad det ville koste på 
internettet. Og med min interesse, så kan jeg selv 
lave det og så er der ikke nogen grund til at få 
lavet det i en cykelbutik.’ 1.09.00 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium. 
’Altså tøj det kigger jeg ikke på på nettet. Ja, altså 
der er nogen der kigger på tøj, men det erstatter 
ikke turen ind til tøjbutikken, for det er sådan 
ligeså meget... jeg tror... det der sociale samvær, 
som det er turen ned til tøjbutikken. Altså det 
betyder lige så meget, det at vi er sammen på vej 
ind i butikken eller på vej ind til byen.’ 1.09.46 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium.
AKM finder det svært at definere sådan en tur 
ind til byen: ’ Det er svært for det er stadigvæk 
tit, at man har et ærinde derinde, men udnyttet 
så ligesom at være lidt sammen. Især hvis det 
er det der, hvor man kun lige har en time inden 
arbejde, som man så godt lige kan udnytte til 
at nå ind og gøre det, og så har man alligevel 
mulighed til at være sammen.’  1.10.01 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. AKM giver 
til dels ret i at byen bliver en kulisse, men påpe-
ger dog at han som oftest er inde i byen for at 
købe et eller andet, men det er da en måde at 
være sammen på. ’Ja internetbanken bruger jeg 
altid, jeg er sjældent i banken.’ 1.10.30 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
’Jeg er ikke i ret mange butikker længere.[...]Jeg 
har altid brugt internettet meget, så jeg ved ikke 
om det er fordi, jeg synes noget glider ud, men 
det er sjældent, jeg er i andre butikker, det er 
sjældent jeg går ind i en butik bare for at kigge, 
hvad de har, fordi jeg ved fra internettet, hvad 
de har, eller hvad man kan få.’ 1.10.56 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
Bare lige undtagen tøj, det køber han ikke på 
nettet.
Tre websites AKM bruger oftest: mail (gmail), 
klubhjemmesiden for cykelklubben, Facebook. 
Om Facebook: ’Det [Facebook] er sådan en man 
bare klikker ind på hurtigt og bruger ti sekunder, 
og så er du væk igen. Det er ikke sådan et sted 
jeg bruger tid...’ 1.12.00 AKM, dreng, 18år, Has-
seris Gymnasium. 
Det er ikke fordi facebook sådan bare kører i 
baggrunden, men det sker da nogen gange.
Tre website AKM bruger mest tid på: online 
motorcykel forums, f.eks. Motorcykelgalleriet: 
’Der er en, der hedder Motorcykelgalleriet, som 
er sådan en stor database for billeder af motor-
cykler, og hvor folk kan komme ind og snakke 
om, hvad de synes, der er godt, og hvad de laver 
og spørgsmål, og der er ligesom så mange men-
nesker, at der hele tiden sker noget derinde, og 
det er meget godt sådan til tidsfordriv, som i 
skolen hvor der skal ske noget hele tiden. Så det 
er et rimelig stort community. Det er nok der 
jeg bruger mest tid.’ 1.13.08 AKM, dreng, 18år, 
Hasseris Gymnasium. 
Ellers Motorcykelforum og gxsr400 - begge 
også motorcykelforums.
Om cykelklubben og internettet: ’Der er lig-
som fastlagte træninger, men der bliver altid 
annonceret i forvejen, selvom man godt ved, 
der er træning, sådan man ved i forvejen, hvem 
der kommer, og hvad der kommer til at ske den 
dag. Ja, jeg ved ikke, men ligesom for at have 
et samvær i klubben uden at skulle mødes hele 
klubben.’ 1.14.12 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium. 
AKM tror ikke at nettet i denne forbindelse 
heller, erstatter noget, men derimod supplerer: 
’Det supplerer nok ens samvær, ved at man kan 
være sammen med dem, altså dem fra cykel-
klubben, det er de færreste jeg kunne finde på at 
mødes med sådan privat. Men der har man lige-
som mulighed for at snakke sammen alligevel, 
fordi man kan nemt over internettet ligsom skri-
ver, hvad der sker.’ 1.14.38 AKM, dreng, 18år, 
Hasseris Gymnasium. 
Kommunikationen har altså en anden karakter 
online: ’Det er ikke det samme som at mødes 
med dem privat, og det, jeg ved ikke... det er 
ikke sådan nogle vigtige emner, men det er for at 
holde kontakten med dem stadigvæk, med nogle 
mennekser, som man ikke snakker med privat.’ 
1.14.57 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymna-
sium. 
AKM ser helt bestemt det positive i at kunne 
supplere sit netværk i cykelklubben vha. inter-
nettet: ’Hvis internettet ikke havde været der, 
så havde jeg snakket med et par stykker fra 
cykelklubben, og så havde jeg ellers mødt dem 
til træning, men nu har man ligesom kunnet 
holde kontakten ved lige, eller der har... det er 
sådan rimelig brugt og, ja... folk de kan godt lide 
at være derinde, tror jeg.’ 1.15.26 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium. 
AKM mener, at disse foraer giver ham mulig-
hed for at møde nye mennekser: ’For eksempel 
nogen gange, så skriver folk; skal vi tage ud at 
træne,eller, jeg tager ud og cykler imorgen kl 
otte, er der nogen der vil med? Havde man ikke 
lige haft internettet, så var man bare taget ud at 
cykle alene. Så er det oftest at der er en eller to 
der skriver at de kunne egentlig godt tænke sig at 
få en tur.’ 1.15.52 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium. 
De skriver så dette på cykelklubbens hjemme-
side.
’Altså jeg synes det [internettet] giver en positiv 
effekt, det gør det. At det ligsom supplerer, sup-
plerer det samvær, man alligevel har, når man 
er fysisk tilstede. Så får man ligsom en anden 
dimension med også, som er den der med hele 
tiden at være i kontakt.’ 1.16.19 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium. 
Iflg. AKM flyder kommunikationen online og 
i det fysiske til en vis grad sammen, men der er 
alligevel lidt en opdeling, bl.a. i graden af for-
pligtelse. AKM siger om graden af forpligtelse, 
at den på internettet nok generelt er mindre 
forpligtende, mens det i cykleklubben mere er 
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korte bemærkninger og jokes og ikke de store 
samtaler, man har derinde.  AKM vil stadig 
gerne mødes fysisk med dem fra cykelklub-
ben og vil hellere det end at skrive med dem 
på nettet, men nettet bliver et supplement til 
klubaftner mv. 
 
’Det er som om, at internettet det udfylder det 
tomrum, der er mellem at ses, og hvis det er folk, 
du sjældent ser, så er det rimelig vigtigt, at have 
det der, for ellers så ender det med at man ikke 
ses overhovedet...’ 1.18.35 AKM, dreng, 18år, 
Hasseris Gymnasium.
’Liv det er nok nøgleordet [for atmosfære]. 
At der sker noget, at der ikke er dødt.’ 1.19.11 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium 
’[Liv]det er menneskerne omkring... jeg ved 
ikke... lys det er vigtigt [...]springvand og alt 
sådan noget.’ 1.19.26 AKM, dreng, 18år, Has-
seris Gymnasium
AKM ser gerne mere vand i byen. ’Nu læste 
jeg foreksempel forleden dag, at ude ved det nye 
ude ved Nordkraft, at der skulle have gået en å 
igennem, som de vil erstatte med sand nu, fordi 
der ikke er penge til det. Det synes jeg, det er 
ærgeligt, fordi det er sådan noget, der er rimelig 
vigtigt for at det ikke bare... altså det virker som 
om, der er lidt natur i det også, at det er et hyg-
geligt sted at være.’ 1.19.55 AKM, dreng, 18år, 
Hasseris Gymnasium.
Naturelementer er vigtige: ’Altså et sted hvor 
der ikke er træer og grønt græs, det synes jeg, det 
er et kedeligt sted. Og det er derfor jeg synes, det 
er så fedt det nye der er kommet nede omkring 
Jomfru Ane Parken, fordi du har vand i den 
ene side og græs, men stadig er inde mit i byen.’ 
1.20.21 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymna-
sium.
For AKM har de fysiske omgivelser størst 
betydning for atmosfæren.
’Jamen sådan et sted som Karolinelunden - jeg 
ved ikke om, der er dårlig atmosfære, men der 
er bare en anden atmosfære end den, man vil 
have, når man skal være sammen med sine ven-
ner, det var sådan et sted man ville tage hen med 
sine lillebrødre eller noget familie. Det er ikke 
fordi den behøver at være dårlig, den er bare 
forskellig.’ 1.21.20 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium.
’Der [i Karolinelunden]er egentlig pænt, der er 
natur og sådan noget, så jeg ved ikke om, det er 
det, der tror jeg mest, det er folkene, der er der, 
der gør at man ikke gider at være der.’ 1.21.45 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
Der er ikke rigtig nogle unge, det er mest børn, 
der er der. Hvorfor Jomfru Ane Parken så ska-
ber god atmosfære forklarer AKM ved: ’Det er 
fordi, der er så flot. Det er så også fordi, det er 
så nyt lige nu, så, så er det også ekstremt flot.’ 
1.22.12 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymna-
sium. 
AKM tror at Jomfru Ane Parken vil blive ved 
med at have god atmosfære. ’Generelt synes jeg 
at Aalborg, der bliver holdt pænt rent, og der bli-
ver renoveret og sådan noget, så jeg tror at det, 
altså det vil være et sted, der bliver ved med at 
være pænt. Og det er en del af det nye Aalborg, 
som jeg kan forestille mig, at jeg kommer til at 
bruge meget tid i, fordi det er flot.’ 1.22.34 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium.
Mht. byens andre steder, f.eks. Nytorv, siger 
AKM: ’Nej det der med at skulle være et bestemt 
sted [...]det bruger vi ikke.’ 1.23.04 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium.
Det er vigtigt for AKM at et sted er renholdt og 
velholdt fordi: ’Fordi man skal ligesom kunne 
sætte sig ned uden at tænke, om der ligger en is 
eller... det er trælst at se på papir og skrald, der 
ligger rundt omkring. Det synes jeg ikke, det er 
særlig... [attraktivt]’ 1.23.41 AKM, dreng, 18år, 
Hasseris Gymnasium. 
AKM synes generelt, at der er rent nok og vel-
holdt nok i Aalborg, og bruger som eksempel: 
’Jeg har lige været i Rom her, og det var egentlig 
en fantastisk by og sådan noget, men det at der 
egentlig er meget beskidt, det fik mig egentlig til 
at se det som en ikke så fed by, som i forhold til 
da jeg var i Paris forrige år, og det var en helt 
anden oplevelse, og det har jeg lige været igen 
her i efterårsferien, fordi der er så pænt hele 
tiden og der bliver virkelig brugt mange kræfter 
på at holde rent, og det synes jeg egentlig at det 
giver en helt anden by...’ 1.24.17 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium.
’Det [atmosfæren eller stemningen] er også med 
til ligesom at holde på de folk, som man gerne 
vil omgås med. Det er ikke fordi skrald, det til-
trækker de andre, men...[...] jeg gad ikke at være 
nogen steder, hvor der ikke var pænt og rent.’ 
1.24.51 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymna-
sium.
’Det [at der er grøn beplantning] har meget 
betydning. Altså sådan et sted, hvor der slet 
ikke er noget grønt, det virker også sådan lidt 
goldt. Specielt græsplæner, det synes jeg det er 
vigtigt, at der er et sted, man kan sætte sig ned 
i naturen.’ 1.25.44 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium. 
Om der var andre steder end Kildeparken, 
AKM og vennerne kunne forestille sig at spille 
fodbold, siger han: ’Der er ikke rigtigt andre 
steder, hvor der er så meget plads. Der er selvføl-
gelig hernede [Jomfru Ane Parkens boldbane], 
men det er også igen, at det er en asfaltbane, 
så det ved jeg ikke.’ 1.26.06 AKM, dreng, 18år, 
Hasseris Gymnasium.
AKM ved ikke om, han synes, at den skulle 
laves om til en græsplæne, men hvis de havde 
lavet den om til en græsplæne, tror han nok at 
de ville være kommet der men siger: ’Jeg ved 
ikke om, vi ville komme der mere fordi der var 
græsplæne, det er jeg ikke sikker på. Måske. Men 
jeg tror også at det at, hvis der også var nogen 
andre, der brugte banen. Det vigtigste det er 
bare det, at den ikke står tom for at man lige-
som skulle være der.’ 1.26.39 AKM, dreng, 18år, 
Hasseris Gymnasium. 
Om det  - Jomfru Ane Parken og området ved 
havnen - er for lille et sted, siger AKM: ’Altså 
hvis de stoppede med at bygge nu[ved havnen], 
så tror jeg det ville... altså, så er det for lille.’ 
1.27.03 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymna-
sium.
Om Jomfru Ane Parken skulle have været 
mere som Kildeparken for, at folk ville komme 
der, siger AKM: ’Ja, det kunne godt være, at de 
skulle have lavet noget mere græs, der for at det 
havde været bedre, hvis det skulle gøres noget 
bedre. Men, nej, det er ikke fordi jeg synes, der 
er noget, der skal laves om der egentlig. Jeg kan 
egentlig godt lide det, som det er. Men hvis man 
skulle lave noget andet, så skulle det være mere 
græs omkring.’ 1.28.00 AKM, dreng, 18år, Has-
seris Gymnasium.
’Der er ikke nok der spiller bold der [Jomfru 
Ane Parkens boldbaner]. Altså jeg har ikke set 
nogen, der bruger det endnu, og det synes jeg det 
er ærgeligt.’ 1.28.08 AKM, dreng, 18år, Hasseris 
Gymnasium.
Hvis AKM og vennerne skulle komme der 
noget mere, så skulle der være noget mere 
plads og noget græs omkring, noget mere 
plads til at bevæge sig.
AKM ved ikke, om der er andre steder inde i 
byen, hvor der skulle være mere grønt, hvis der 
skulle være en græsplane, skal det også være et 
relativt stort sted, og det er der ikke lige umid-
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delbart. ’Så det ved jeg ikke, om jeg synes, der 
skulle være mere. Altså inde i gågaden, der er 
ligesom også sat steder, de træer, hvor man kan 
komme til det og sådan noget.’ 1.29.11 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
’Der mangler bænke’ 1.29.23 AKM, dreng, 
18år, Hasseris Gymnasium
Men det er ikke sådan at han sætter dem over 
træerne og vil bytte det ene ud med det andet. 
’Der kunne godt være lidt flere træer...’ 1.29-36 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
Ved Nytorv synes AKM dog ikke, at det gør 
noget, at der ikke er flere træer, da det er 
springvandet, der er fokus på, og der er park 
lige ved siden af. ’Jeg synes ligesom, der er sat de 
træer, der skal være inde i byen...’ 1.29.54 AKM, 
dreng, 18år, Hasseris Gymnasium. 
Hvis der var mere grønt i byen: ’Nej, jeg ved 
ikke, om jeg ville komme der [i byen] mere, men 
det ville da klart være positivt at der var noget 
mere [grønt]’ 1.30.08 AKM, dreng, 18år, Has-
seris Gymnasium.
AKM tror ikke, han kan lokkes mere ind i byen, 
og der er egentlig ikke noget, som sådan han 
mangler i Aalborg: ’Altså, der mangler måske 
sådan specialbutikker, men det er jo sådan rime-
lig naturligt, at det ikke kan gå inde i en mindre 
by, at der ligesom ikke er de butikker, så det er 
måske svært at lave om på, men det er sådan 
noget, jeg synes har været fedt efter, at jeg er flyt-
tet ind i Reberbahnsgade, at der er sådan en lille 
hyggelig gade, men hvor der er meget liv.’ 1.30.50 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium.
Det vidste AKM ikke, at der var inden han flyt-
tede derind. ’Jeg gider ikke sætte mig på en café 
inde i gågaden og så sætte mig udenfor, hvor der 
vader tusinde folk forbi. Der skal være plads til 
at sidde der.’ 1.31.09 AKM, dreng, 18år, Has-
seris Gymnasium. 
Som positivt eksempel bruger han Vesterå.
Til hvis der skulle være flere bænke i Aal-
borg, og hvor de da skulle være henne, siger 
AKM: ’Det er svært, for det skal jo heller ikke 
være sådan, at man sidder til udstilling.’ 1.32.03 
AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymnasium 
Hvis bænkene var i Algade: ’Nej, det tror jeg 
ikke, for så ville de[bænkene] komme til at ligge 
ude i gaden, og der ville jeg ikke gide at sidde. 
Altså det skal være sådan et sted som nede ved 
Jomfru Ane Parken.’ 1.32.22 AKM, dreng, 18år, 
Hasseris Gymnasium.
Der kunne godt være flere ved Møllepladsen 
mv. De skal bare ikke være til åbent skue. ’Man 
gider ikke sidde sådan til frit udsyn men ikke på 
den måde sådan, at folk de ikke kan undgå at 
kigge på en, som hvis du foreksempel sad midt 
nede i gågaden, men sådan lidt trukket tilbage.’ 
1.33.18 AKM, dreng, 18år, Hasseris Gymna-
sium.
Sådan at AKM kan kigge på dem, der går forbi, 
men at dem, der går forbi, ikke nødvendigvis 
kan kigge på dem. ’Der skal være sådan, at du 
kan sidde og kigge ud på byen, og folk der kom-
mer forbi. Man vil ikke sætte sig ind på en café 
for eksempel, hvor der ikke var vinduer ud til. 
Det tror jeg ikke, jeg kunne finde på.’ 1.33.47 
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Noter:
Det 3 mest attraktive by/parkrum for Camilla er Karolinelund, som ligger udenfor citykortudsnittet.
Camilla tager bussen ind til byen fra sin skole eller hjemmefra og går rundt. 
I interviewet bliver hun bedt om at beskrive en typisk shoppingtur og hun bliver bedt om at tegne en tur hvor hun har god tid 
og en tur, hvor hun har travlt. De to ruter er sammenfaldende, bortset fra at når hun har travlt vælger hun et busstoppested tættere
på gågaderne, typisk  Prinsensgade eller Vesterbro
Hun bliver ikke bedt om at tegne en rute for når hun skal hjem fra byen om aftenen, men hun siger i interviewet at hun typisk tager bussen 
fra hhv Nytorv eller Vesterbro
De brune kryds markerer de busstoppesteder hun typisk benytter sig af 
Det 3. mest attraktive park/byrum for CB er Karolinelund, der ligger udenfor for Aalborg city-kortudsnittet. CB tager bussen ind til byen fra sin skole eller hjemmefra og går rundt. I 
interviewet bliver hun bedt om at beskrive en typisk shoppingtur, og hun bliver bedt om at tegne en tur hvor hun har god tid og en tur, hvor hun har travlt. De to ruter er sammenfaldende, 
bortset fra, at når hun har travlt, vælger hun et busstoppested tættere på gågaderne, typisk Prinsensgade eller Vesterbro. CB bliver ikke bedt om at tegne en rute for, når hun skal hjem fra byen 





HTX, Øster Uttrupvej, Aalborg
18 år
Svømmetræner i Brønderslev i sin fritid, underviser og svømmer lidt selv.
Attraktive byrum:
2. prioritet: Kildeparken
’Kildeparken synes jeg er rigtig god om somme-
ren. Et sted hvor man kan gå ned og være. Hvor 
der er græs, og der er mulighed for at spille bold 
og hygge sig med sine klassekammerater og sine 
venner. Men jeg synes så ikke, at det er så attrak-
tivt om natten og om aftenen, der er mørkt der-
nede og sådan noget, synes jeg.’ 03.09 CB, pige, 
18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
Om natten undgår CB Kildeparken. Det er 
mest området ved boldbanerne nær Aalborg 
Hallen de bruger.
’Efter skole så går vi ned og spiller bold og even-
tuelt i den sidste time, hvis det er op til en ferie 
eller noget, så tager vi læren med derned og hyg-
ger os og laver noget socialt, så det ikke går op i 
skole det hele.’ 03.47 CB, pige, 18 år, HTX Øster 
Uttrup Vej.
CB kommer primært sammen med klasse-
kammeraterne og i høj grad da de gik inde i 
Sankelmarksgade, fordi det var så tæt på både 
bus og tog. CB har endnu ikke brugt parken 
dette skoleår, men vejret har heller ikke rigtig 
været til det, men hun tror, at hun igen i år vil 
bruge parken i sin læseferie: ’Sidste år læste jeg 
sammen med en veninde dernede, til eksamen.’ 
14.15 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej.
Det foregik ca. midt i Kildeparken under 
nogen af træerne, hvor der var lidt skygge og 
ikke lige op til stierne, så der var lidt fred. CB 
bruger ikke rigtig Kildeparken på denne tid af 
året, kun til at gå igennem, hvis hun skal op 
mod Vesterbro eller Hobrovej. Og om natten 
undgår hun den ofte, men det kan godt ske, at 
hun alligevel smutter igennem. ’Men jeg vil ikke 
være tryg ved at gå igennem [Kildeparken]. Jeg 
ville tænke over, at jeg skulle gå hurtigt igennem 
og se at komme forbi, så jeg kan komme videre.’ 
05.08 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej.
’Hvis det bare er som formål at komme hurtigt 
frem, så er det som regel alene, men hvis det er 
noget socialt, så er det sammen med kammera-
ter og venner og sådan.’ 05.31 CB, pige, 18 år, 
HTX Øster Uttrup Vej.
Det er både drenge og piger, hun kommer 
sammen med. Kommer ikke i Kildeparken 
alene bare for at være der: ’Jeg ved ikke, hvad 
jeg skulle lave der.’ 05.46 CB, pige, 18 år, HTX 
Øster Uttrup Vej. 
Til forslaget om at CB kunne lave lektier der, 
svarer hun at det har hun slet ikke overvejet: 
’Jeg ville nok bare vælge at tage hjem i haven, 
hvor der er ro og fred, og hvor man kan være 
alene.’ 05.55 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup 
Vej
’Men det er meget centralt i forhold til, at vi er så 
mange fra vores klasse, der kommer langt væk 
fra, så et sted at mødes og være.’ 06.05 CB, pige, 
18 år, HTX Øster Uttrup Vej
3. prioritet: Karolinelund
’Jeg synes bare det er hyggeligt at komme derind 
[Karolinelund], hvis man lige er et par stykker, 
så kan man lige gå derind. Ikke nødvendigvis for 
at prøve karruseller eller noget, bare lige for at 
sidde derinde og hygge sig, spise en is eller et eller 
andet. Der er mulighed for, at man kan sidde 
derinde på bænke og sådan noget. Det er ikke 
det, der er mest af herinde i selve byen.’ 06.53 
CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
CB bruger typisk Karolinelunden sammen 
med dem fra klassen. Det er typisk bare til at 
gå igennem eller til at sætte sig og snakke lidt. 
Kunne i princippet lige så godt have brugt hav-
nen, mener CB, det er nok bare lige, hvad de 
sådan har lyst til. Det betyder noget, at man 
kan købe noget inde i Karolinglund, en is eller 
sodavand, hvilket man ikke kan på havnen 
f.eks.
1. prioritet: C. W. Obels Plads
’Der [C W Obels Plads] synes jeg, der er hyg-
geligt, cafémiljø, og der kan man altid gå ud og 
der er altid mennesker. Det er ikke sådan et tomt 
sted, der er altid en god atmosfære, og om vin-
teren er der skøjtebanen, og om sommeren kan 
man sidde udenfor på cafeerne.’ 07.57 CB, pige, 
18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
CB tror hun bruger pladsen lige meget som-
mer og vinter, men det er primært cafeerne 
frem for pladsen og skøjtebanen, hun bruger. 
’Jeg synes, at der er hyggeligt at være dernede. 
Jeg ville hellere vælge en café dernede, end jeg 
ville vælge en der lå på Boulevarden for eksem-
pel. For der er mere hyggeligt, og du er sådan 
lidt afskåret fra al trafik. ’ 08.32 CB, pige, 18 år, 
HTX Øster Uttrup Vej.
Det er typisk sammen med vennerne eller 
familien.
’C W Obels Plads (…) der kommer mange for-
skellige, det er pensionister, der kommer og spi-
ser på cafeerne, unge mennesker, studerende. 
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mest attraktive byrum, CB:
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Det er hele gruppen. Hvor Kildeparken nok 
mere er unge mennesker og måske også helt ned 
til folkeskoleklasser, der kommer ned. Og Karo-
linelund det er nok primært familier og turister, 
der er på besøg.’ 09.44 CB, pige, 18 år, HTX 
Øster Uttrup Vej. 
Det har for CB ikke nogen betydning, hvilke 
mennesker, der bruger områderne. Hun væl-
ger det, hun har mest lyst til, og som er mest 
attraktivt. 
Ville ikke vælge at bruge nogle af de tre udpe-
gede steder alene: ’Jo, jeg kunne godt finde på 
at stoppe op på C W Obels Plads for at sætte 
mig på bænk eller snakke i telefon eller et eller 
andet, men jeg kunne ikke finde på at gå i gen-
nem Karolinelund, bare for at gå igennem. Så 
skulle det i hvert fald være fordi det var kortest.’ 
10.25 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
Noget af det der gør det attraktivt, er nok også 
at hun kommer der med andre mennesker, 
mens det at hun er afskåret fra trafikken også 
har en del at sige: ’…det at det er lidt afskåret 
fra trafikken, at du ikke hele tiden sidder i det 
der sus og larm. Hvis du går ind igennem Kilde-
parken, er der trods alt lidt mere ro, end hvis du 
sidder ovre foran eller på Kennedys Plads.’ 10.45 
CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej.
’Primært er det nok de mennesker, der er der 
[der gør stedet attraktivt], men jeg vil sige, at 
omgivelserne også har rigtig stor betydning. 
Hvis der ikke er rent og sådan noget, så ville jeg 
jo nok ikke vælge at gå derhen. Så det betyder 
meget for mig, at der er ryddeligt, og at man kan 
komme til, og også at der ikke er fulde menne-
sker og sådan noget.’ 11.10 CB, pige, 18 år, HTX 
Øster Uttrup Vej. 
I Kildeparken er der eksempelvis fulde folk: 
’Men det er bare så stort et område, at jeg kan 
vælge at gå hen, hvor jeg kan være i fred allige-
vel.’ 11.27 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup 
Vej. 
’Jeg er aldrig blevet udsat for at blive kontaktet 
af nogen [som jeg ikke vil kontaktes af].’ 11.40 
CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
’Der kunne godt finde på at være andre unge, 
der råber af en, men det er ikke noget, der gene-
rer mig. Det er jo noget, man er vant til, at man 
får nogle bemærkninger en gang imellem. Når 
bare ikke det går hen og bliver personligt, så er 
jeg ligeglad.’ 12.08 CB, pige, 18 år, HTX Øster 
Uttrup Vej.
Ifølge CB vurderer man på forhånd, om man 
gider de andre folk, der er i Kildeparken, før 
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man går derned, eller om man hellere vil hjem 
i ens private have. ’Jeg synes bare, det er vigtigt, 
at man kan få lov at være i fred og så sammen 
med dem, man gerne vil være.’ 12.45 CB, pige, 
18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
CB mener, at det nok er vennerne og kam-
meraterne, dvs. menneskerne, der er vigtigst i 
forhold til byrummet. Som alternativ til Kilde-
parken tror CB at de hellere ville vælge at tage 
hjem. ’For jeg synes ikke, der er så mange mulig-
heder, der er ikke så mange steder, man kan 
være på samme måde som i Kildeparken, hvor 
der er grønt. Altså jo, så skulle det være bibliote-
ket, men det er også sådan lidt tungt og kedeligt 
en gang imellem. Der skal man være stille.’ 13.38 
CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej.
Hvad gør et byrum attraktivt: ’At der er pænt. 
At man ikke skal være bange for andre men-
nesker. Man kan være sig selv, at man ikke skal 
vise et eller andet udadtil, noget andet end man 




’Der er så kedeligt, og det er bare sådan et sted, 
folk de farer forbi.’ 14.45 CB, pige, 18 år, HTX 
Øster Uttrup Vej. 
’Jeg ved godt, at der er cafeer dernede, men det 
er bare sådan et sted, folk de suser forbi, og der 
er ikke rigtig mulighed for at sidde der, medmin-
dre du sidder inde på CaféMinisteriet. Du er 
tvunget til at gå derind og købe noget. Du kan jo 
ikke rigtig gå derind og sætte dig bare.’ 15.07 CB, 
pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
Specielt om vinteren farer folk forbi, mens det 
om sommeren selvfølgelig er hyggeligt at sidde 
på cafeen, men så er det også det man kommer 
forbi, men CB ville stadig vælge en anden café, 
fordi at der er så meget uro og så mange, der 
går forbi. CB synes det er hele pladsen, der er 
lige urolig.
1. prioritet: J. F. Kennedys plads
’Der er bænke og mulighed for at sidde der, men 
jeg ville aldrig vælge at gøre det.’ 16.09 CB, pige, 
18 år, HTX Øster Uttrup Vej. ’Igen fordi der 
er fulde mennesker og folk, de bare farer forbi. 
Det er et sted, du skal forbi, det er ikke et sted, 
du stopper op. Det synes jeg, er en skam. Det er 
jo centralt og oplagt, at man sad der.’ 16.24 CB, 
pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
CB tror, indretningen af pladsen har en del af 
skylden for, at folk bare farer forbi, fordi der er 
bænke, men ikke bænke, hvor man kan andet 
end at sidde og snakke sammen, man kan ikke 
lave noget der. ’Der skulle være bænke og borde, 
så man havde mulighed for at sidde der, og 
synes jeg, det er lidt en skam, at der er lukket af 
sådan ind til de bænke der, der er sådan meget 
afskærmet med træer. Det synes jeg bliver sådan 
lidt lukket inde. Men det afskærmer selvfølge-
lig også, det, jeg sagde før med, at der kommer 
mange mennesker.’ 17.12 CB, pige, 18 år, HTX 
Øster Uttrup Vej. 
’Der må gerne være noget afskærmning men 
måske bare ikke så højt, så man stadigvæk kan 
have kontakt med dem, der er udenom, så du 
ikke er lukket fuldstændig inde i sådan et lille 
rum.’ 17.34 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup 
Vej. 
Hvis området var mere indbydende, og der var 
mere renholdt, ville CB nok vælge at sætte sig 
der og vente, hvis der eksempelvis er lang tid til 
bussen går i stedet for at sætte sig inde i Ken-
nedy Arkaden, hvor hun vil vente nu, selvom 
hun ikke bryder sig om at være der.
2.prioritet: Vesterbro ved Tyren og Netto.
’På Vesterbro, lige overfor Netto, der står jeg tit 
og venter på bussen. Og jeg tænker tit Gud hvor 
er her bare klamt, og man gider egentlig ikke at 
være der. Der suser bare biler forbi, og der fly-
der med affald og der er ikke rigtig mulighed for 
at være der.’ 18.52 CB, pige, 18 år, HTX Øster 
Uttrup Vej. 
Det er kun det stykke af Vesterbro, hun har lagt 
mærke til fordi, det kun er der, hun venter på 
bussen. Resten af Vesterbro passerer hun forbi 
i bus eller bil. ’Jeg går tit ned i Prinsensgade for 
eksempel. Der er bænke og springvand og lidt 
mere hyggeligt og lidt mere natur.’ 19.34 CB, 
pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
CB vælger tit Prinsensgade med mindre hun 
er helt i den anden ende af byen. CB tager bus-
sen fra skolen på Øster Uttrupvej til Kennedy 
Arkaden, hvor hun skifter til bussen, som går 
hjem. Kan skifte på Vesterbro mellem to bus-
ser, så hun kan komme hurtigt hjem. Det er 
især affaldet og bilerne, der gør Vesterbro ikke 
attraktivt. Der er bare cykler og et busskur og 
ikke noget grønt eller noget. ’Der er jo altid 
fyldt med mennesker, der også skal med bussen. 
Så man er jo ikke alene, hvilket nogle gange også 
kan være meget rart. Men nogle gange er der 
også bare så lidt plads, at man næsten ikke kan 
være der. Så kan jeg godt blive voldsomt irrite-
ret.’ 21.57 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup 
Vej.
’Attraktivt så skal det være grønne områder 
og lidt væk fra trafikken, men stadigvæk ikke 
sådan at du er fuldstændig afskærmet. Du må 
gerne kunne mærke, at du er i byen, men det 
skal være hyggeligt med natur og mulighed for 
at sidde der og snakke lidt og eventuelt mulighed 
for at købe noget, uden at man skal ind på en 
café, hvor du skal betale i dyre domme for det. 
En lille kiosk hvor du kan købe en is eller soda-
vand, det er fint.’ 23.13 CB, pige, 18 år, HTX 
Øster Uttrup Vej.
 
’Og hvis det skal være uattraktivt, så er det snavs 
og manglende mulighed for at sidde ned og bare 
kedeligt og ingen grønne ting.’ 23.32 CB, pige, 18 
år, HTX Øster Uttrup Vej. 
’Man ved jo godt at de [fulde folk] ikke gør 
noget, men bare det at de er der.’ 23.56 CB, pige, 
18 år, HTX Øster Uttrup Vej.
Grupper som gør områder mest attraktive: 
unge, studerende, folk som er glade. Folk som 
nyder at være der og måske også folk, som har 
samme formål som hende selv – at nyde områ-
det.
Kildeparken bruges mest om sommeren, hvor 
der er godt vejr, i læseferier.
C W Obels Plads kan også godt bruges om vin-
teren pga. cafélivet og skøjtebanen.
Vesterbro bruges kun til transport, et par 
gange om ugen.
Mølleplads bruges ikke ret tit, kun hvis 
hun skal forbi. Men hun vil ikke vælge at gå 
udenom, hun ville godt kunne gå igennem.
J. F. Kennedys Plads går hun også kun forbi, 
går ikke uden om.
Karolinelund kommer hun ca 2-3 gange om 
året. Tjekker som regel koncerterne, om det 
er noget, de har lyst til og snakker om det, har 
været der til et par enkelte. Bruger ikke forly-
stelserne i Karolinelund.
’Det ville jeg vælge at gå over C W Obels Plads 
i stedet for f.eks. Nytorv, fordi jeg synes det er 
hyggeligere.’ 27.37 CB, pige, 18 år, HTX Øster 
Uttrup Vej. 
’Nytorv det er lidt mere stressende. Der er bus-
ser og biler, og man bliver kørt ned af cyklister 
og masser af mennesker.’ 27.50 CB, pige, 18 år, 
HTX Øster Uttrup Vej. 
Meget forskelligt om CBs brug af by- og 
parkrum er impulsivt eller med et bestemt for-
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mål: ’Jeg kan godt finde på, hvis nu jeg har en 
veninde med, skal vi ikke lige gå ned på C. W. 
Obels Plads og sætte os og spise en is, men det 
kan også være planlagt, at hele klassen har aftalt 
at gå ned i Kildeparken og spille bold eller lave 
lektier eller et eller andet, så det er meget forskel-
lig, vil jeg sige.’ 28.45 CB, pige, 18 år, HTX Øster 
Uttrup Vej. 
Shopping foregår primært efter skoletid og 
planlægges: ’Det [shoppingture] planlægger vi 
i rimelig god tid, fordi vi har travlt og sådan 
noget. Det kan godt være 14 dage i forvejen, det 
kan også være tre dage i forvejen, det kommer 
lidt an på situationen.’ 29.30 CB, pige, 18 år, 
HTX Øster Uttrup Vej.
’Hvis nu vi har aftalt, at vi skal ind og købe jule-
gaver sammen, så kan vi godt have det planlagt 
i rigtig god tid, så vi er sikre på, at vi nu begge to 
kan. Men skal vi bare ind og købe et eller andet, 
noget tøj, et eller andet vi mangler, så kan vi 
godt tage derind sådan med et par dages varsel. 
Det er sjældent, at vi går og siger ’Kom, vi skal 
derind.’Fordi det kan vi bare slet ikke få til at 
passe, der er så mange ting i ens hverdag.’ 29.55 
CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
’[er dit liv planlagt?] Ja meget, jeg har travlt.’ 
30.06 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej.
 
CB tror det kommer an på, hvor meget man 
prioriterer, at man vil nå i sin hverdag. ’Jeg bru-
ger meget tid i svømmehallen osv. Og det tager 
lang tid, og jeg prioriterer, at det er det, jeg vil, 
hvor andre siger ’Jeg tager det som jeg kommer,’ 
men jeg er bare typen, der skal have alting plan-
lagt, jeg skal nå det, og jeg skal nå det, og jeg skal 
En typisk tur starter enten nede i Jyllands-
gade, hvor der holder en bus eller også nede 
i Vingårdsgade, hvor der også holder en bus. 
Går i Gravensgade, Bispensgade, ad Nytorv, 
i Algade, Bredgade og Nørregade helt ned til 
biblioteket. ’Vi går faktisk tit den tur (…) Så har 
vi været alle de steder, vi gerne vil være. Alle de 
butikker vi gerne vil se.’ 35.42 CB, pige, 18 år, 
HTX Øster Uttrup Vej. 
Det er som regel butikkerne, der afgør, hvor de 
går hen. ’ Det har som regel et formål, når vi 
bruger vores tid herinde.’ 35.55 CB, pige, 18 år, 
HTX Øster Uttrup Vej. 
Hvis de har travlt ved de, at de skal i de og 
de butikker, og så planlægger de ruten deref-
ter: ’Når jeg har travlt, så går jeg i Algade og 
Bredgade og Nørregade ned til biblioteket, og i 
Slotsgade og på Nytorv og så i Bispensgade og 
i Gravensgade. Og så tager jeg enten bussen fra 
Vesterbro eller Prinsensgade’ 36.48 CB, pige, 18 
år, HTX Øster Uttrup Vej. 
’Når jeg ikke har travlt, så går vi som regel fra 
Kennedys Plads og så ad Boulevarden og så i 
Algade, Bredgade, Nørregade, Slotsgade, Nytorv, 
Bispensgade, Gravensgade og slutter på Budolfi 
Plads og siger farvel.’ 37.13 CB, pige, 18 år, HTX 
Øster Uttrup Vej. 
’Altså hvis vi ikke har travlt så er det stille og 
roligt og inde og se en hel masse forskelligt og 
måske lige stoppe op og spise en is eller drikke en 
sodavand eller et eller andet. Men har vi travlt, 
så er det bare lige, ’vi skal nå det, og vi skal nå 
det, og vi skal nå en tredje ting også.’ 37.34 CB, 
pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej.  
nå det, og nå det. Ellers så får jeg fuldstændig 
stress. Og jeg skal helst have alting lavet i god 
tid.’ 30.47 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup 
Vej.
 
’Nogle gange er det [mit liv] sådan lidt stres-
sende, fordi jeg har planlagt så meget, men jeg 
kan også godt lide, at der er styr på tingene og 
jeg ved, hvad jeg skal, så der ikke kommer sådan 
en masse uforudset.’ 31.15 CB, pige, 18 år, HTX 
Øster Uttrup Vej. 
Hvis hun eks. tager ind til byen efter skole, så 
prioriterer hun og planlægger, hvornår hun så 
kan lave sine lektier i stedet.
’Jeg tror, jeg bruger mere tid herinde [i byen] 
end f.eks. drengene fra min klasse, hvor de bare 
bruger det som et sted, hvor ’jeg skal bare hjem’. 
De kan godt finde på at gå ned og spille bold 
nede i Kildeparken, men de kan aldrig finde på 
at finde fem og så gå ud og shoppe. Det kan vi 
piger godt finde på.’ 32.19 CB, pige, 18 år, HTX 
Øster Uttrup Vej.
CB bruger primært byen efter skoletid, for så 
kan man lige nå det efter skoletid, og det er 
sjældent f.eks. en lørdag formiddag.
CB mener måske, der mangler nogle cafeer, 
men det er måske lige så meget fordi, hun har 
været hele gaden rundt. 
’Vi går rundt. Vi tager aldrig bussen. Det ville 
være mærkeligt, så kan man ikke se noget, man 
kan ikke se vinduer.’ 33.57 CB, pige, 18 år, HTX 
Øster Uttrup Vej.
Vesterbro C. W. Obels Plads
32
’En travl tur den varer en halv time, og en ikke 
travl tur den varer alt mellem en og tre timer.’ 
37.40 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej.
’Butikkerne betyder meget, og det betyder 
meget, at der ikke er vejarbejde hele tiden, så 
man ikke kan komme frem og tilbage. At vejene 
og gaderne er rimelig bredde, så der kan være 
en del mennesker, så man ikke skal gå som sild 
i en tønde hele tiden. Så er det ikke hyggeligt, 
der skal ligesom være luft til en. Men der skal 
stadigvæk ikke være hel tomt.’ 38.38 CB, pige, 
18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
’Det er jo ikke rart, hvis man går, så man hver-
ken kan komme frem eller tilbage, så man går 
to skridt frem og et tilbage, så kommer man jo 
aldrig nogle vejne. Det er mest omkring højtider, 
til jul og sådan noget, hvor der er rigtig mange 
mennesker, hvor gaderne er pressede. Men der 
er også trist, hvis ikke der er nogen, hvis man 
kan gå hele turen fra Algade til Bispensgade eller 
Nørregade uden at møde et eneste menneske.’ 
39.12 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej.
CB Kigger på andre mennesker også for-
uden butikkerne men uden egentlig at være 
opmærksomme på det. De er opmærksomme 
på der er at tage agt for, og nogle gange kigger 
de også på de andre mennesker og eksempelvis 
hvad tøj de har på, men uden at de er bevidste 
om det, men snakker også om hvem de ser på 
gaden.
’Det er vigtigt at der ikke er tomt, så man ikke 
føler sig helt alene. Det er hyggeligt at der er 
noget stemning, at der er nogle mennesker der 
kan skabe en stemning. For de andre synes jo 
højst sandsynligt også at det er hyggeligt at gå 
der, så de skaber jo en god stemning.’ 40.22 CB, 
pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
De mennesker, der skal være i byen, skal være 
glade mennesker, så er det lidt mere lige meget 
med alder, køn, type, gruppe. 
’[er drengene der hvor I er] Nej, egentlig ikke. De 
kommer der jo ikke ret meget, og hvis de kom-
mer… altså jeg har indtryk af, at hvis de skal 
ned og købe noget, så har de planlagt, hvor de 
skal hen, og hvad de skal have. De tager ikke 
sådan en tur på tre timer ned igennem Aalborg.’ 
41.05 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
’Der kommer jo en masse [drenge]gående forbi, 
men ikke nogen man tager kontakt til, de er der 
bare, som nogen af dem der skaber god stem-
ning.’ 41.17 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup 
Vej. 
Det er ikke bevidst planlagt at de skal kigge 
på drenge, når de kigger på tøj, det er primært 
målet, at de skal kigge på tøj og butikker og 
hygge sig. 
’Hvis man ser på om aftenen, så vil jeg egentlig 
også foretrække, at der er nogle mennesker, så 
man ikke går alene, så synes jeg godt, det kan 
være lidt utrygt, og der er lidt mørkt og sådan 
noget.’ 42.02 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup 
Vej. 
’Der skal være mennesker, helst nogen man ken-
der. Men ellers bare så nogen, der virker frede-
lige udadtil. Det er jo ikke sikkert, at de er det, 
men bare at de virker fredelige og ikke er alt for 
nærgående.’ 42.16 CB, pige, 18 år, HTX Øster 
Uttrup Vej. 
CB mener, at de er fredelige, hvis de passer sig 
selv. Helst et alderspektrum omkring CBs eget, 
dvs. 17-25. 
’Jeg vil sige, at det er mere trygt, hvis det er grup-
per, der kommer end hvis det er enkeltpersoner, 
der kommer. Man kan godt være sådan lidt 
overfor, hvorfor de egentlig kommer.’ 42.56 CB, 
pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
’Hvis man om aftenen går alene, så er det vig-
tigt, at man har en med, og at der ikke kommer 
nogen alene gående, som man ikke ved, hvem er. 
De skal helst komme i grupper. Om dagen så er 
jeg ligeglad, så må de gerne være der’ 43.21 CB, 
pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
CB vil helst gå sammen med en om aftenen, 
men hun går også alene men ikke så tit. 
’Jeg føler mig mere tryg, hvis jeg går alene her-
ude i Aalborg end hvis jeg går derhjemme i en 
lille landsby, hvor der ikke rigtig kommer nogen. 
Så kan jeg godt føle mig utryg ved at gå alene 
der. Men herinde har jeg det sådan, at der er 
altid mennesker i nærheden, så der vil altid 
være nogen, der lægger mærke til en, hører en 
hvis man skriger eller et eller andet. Man er ikke 
sådan helt alene.’ 44.08 CB, pige, 18 år, HTX 
Øster Uttrup Vej. 
’Jeg tænker nogle gange over det når jeg selv 
kommer hjem til sådan en lille by, der er helt øde 
og helt stille. Men det er ikke noget jeg tænker 
over når jeg er herinde. Men det er jo noget, der 
ligger der et eller andet sted i ens tanker, og man 
er påvirket af det.’ 44.29 CB, pige, 18 år, HTX 
Øster Uttrup Vej. 
CB mener ikke hun kender alle i Tylstrup: ’Der 
kommer så mange, man ikke ved hjem er, turi-
ster og sådan noget, der kører igennem der, hvor 
jeg bor. [I Aalborg] der er mange man ikke ken-
der, men der er bare sandsynlighed for at der er 
flere som vil lægge mærke til en, hvis man er i en 
træls situation. Hvor hvis jeg går derhjemme, så 
er der måske ikke lige andre end den ene person, 
der lige kommer forbi. Det vil være usandsyn-
ligt.’ 45.08 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup 
Vej.
[beskyttelse mod vold og kriminalitet]
CB tror ikke at hun kender til eller har hørt om 
nogen der har erfaringer med vold og krimi-
nalitet.
’Jeg synes det er mere utrygt at gå her om natten, 
og nok også fordi der ikke er helt så mange men-
nesker. Hvis der er flere mennesker så er man 
ligesom beskyttet på en anden måde, selvom det 
ikke er nogen man kender.’ 46.13 CB, pige, 18 år, 
HTX Øster Uttrup Vej.
’Byturen [om natten] starter nede på Nytorv 
med en bus. Det kan godt være, at vi bare lige 
mødes der. Og så finder vi et sted, hvor vi gerne 
vil hen og går sammen. Og så senere på aftenen 
deles vi og går til hver vores bus. Som regel skal i 
hver sin retning for at komme med en bus hjem, 
hvor vi så går alene. Men så skriver vi til hinan-
den at ’nu er jeg kommet med bussen og nu er 
jeg kommet hjem.’’ 47.16 CB, pige, 18 år, HTX 
Øster Uttrup Vej. 
Om natten skal hun med bussen fra Nytorv 
eller fra Vesterbro, afhængig af hvornår på nat-
ten det er. ’Som regel – men jeg er bare så dårlige 
til at komme til bustiderne – så går jeg hele vejen 
ned til Kennedy Arkaden, for der er varme, for 
der er altid så koldt.’ 47.40 CB, pige, 18 år, HTX 
Øster Uttrup Vej. 
Tænker ikke over om hun føler sig beskyttet 
mod vold og kriminalitet: ’Jeg går bare. Men 
jo jeg kan godt... Hvis der kommer en gående 
ovre på den anden side af vejen, så kan jeg godt 
tænke ’okay kig lige den anden vej’, men det er 
ikke noget jeg sådan tænker mere over.’ 48.03 
CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
Savner lidt noget belysning, det er generelt 
ikke noget specifikt sted. 
CB skal egentlig med bussen fra Nytorv ti 
minutter før veninderne skal med bussen fra 
Nytorv. Men som regel når hun den ikke, og så 
venter hun sammen med veninderne indtil de 
er taget af sted og går så alene ned til Kennedy 
Arkaden for at tage en anden bus. Men venin-
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derne går ikke med hende ti minutter før for 
at vente sammen med hende på hendes bus, så 
går hun selv. Det er i hvert fald meget sjældent. 
Har ikke noget problem med at vente alene. 
’Vi har bare den aftale, at vi lige skriver sam-
men, at nu er vi er kommet ind i bussen, og nu vi 
er kommet hjem, så vi har jo styr på hinanden. 
Det er vigtigt for os, at vi lige ved, at den anden 
er kommet godt hjem, fordi der jo nogen gange 
er lang tid mellem, vi skal med bussen.’ 50.19 
CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
’Jeg kan godt føle mig mere utryg på Nytorv, 
men jeg ved ikke hvorfor, hvorimod i Kennedy 
Arkaden der kommer vagter forbi og holder øje 
med tingene. Det gør der ikke rigtigt på Nytorv.’ 
50.55 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
CB ved ikke rigtig, hvad der kan gøres på 
Nytorv for at gøre det mere trygt, for det er 
som CB siger bare en gade, hvorimod vagterne 
i Kennedy Arkaden kommer hver time og hol-
der øje med bygningen og om der ligger nogen 
og sover. 
’Det er vigtigst at vagterne er der [i Kennedy 
Arkaden], men hvis ikke der var andre menne-
sker, var det jo heller ikke nødvendigt, at vag-
terne var der.’ 51.43 CB, pige, 18 år, HTX Øster 
Uttrup Vej. 
CB har ikke noget problem med at være alene 
nede i Kennedy Arkaden: ’Men hvis der kun 
var en mere, så ville jeg nok tænke ’okay hvor-
når kommer min bus’. Men lige så snart der er 
flere, så er det usandynligt, at der er flere der vil 
gå imod en.’ 52.19 CB, pige, 18 år, HTX Øster 
Uttrup Vej.
’Der er jo ikke nogen der passer på en udover en 
selv og ens veninder, så i princippet er man jo 
ubeskyttet. Men bare det at der er andre men-
nesker gør at jeg føler mig beskyttet på en eller 
anden måde.’ 52.57 CB, pige, 18 år, HTX Øster 
Uttrup Vej.
’Jeg tror at det at politiet ville være der og gå der 
ville gøre at man var mere tryg [om natten].’ 
53.20 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej.
’Men jeg ville også være træt af hvis der var 
overvågning over det hele og vide at når man 
vender sig rundt, så kan der sidde en eller anden 
og kigge på en.’ 53.35 CB, pige, 18 år, HTX 
Øster Uttrup Vej. 
CB synes egentlig at det er lige så ubehageligt, 
at der er overvågningskameraer over det hele, 
som i f.eks. London, som om der kommer en 
gående og kigger på en. ’Hvis der kommer en 
situation, så er det selvfølgelig godt nok, at der 
er overvågning, men når situationen er, at folk 
bare går der, så vil jeg faktisk helst være foruden 
det. Men man kan selvfølgelig ikke bare sige, at 
det kun skal være der, når der sker noget.’ 54.09 
CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej.  
CB bliver ikke utryg af, at der er overvågning, 
for de kan jo ikke gøre andet end at se en.
Når CB går om natten: ’Jeg undgår de små 
gader.’ 54.25 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup 
Vej. 
CB går ikke via C. W. Obels Plads, selvom hun 
egentlig godt kan lide pladsen, fordi de andre 
veje er større, og der er mest lys og flest men-
nesker. 
Tre vigtigste folk som gør at CB føler sig mere 
beskyttet mod vold og kriminalitet nu og i 
fremtiden: lys, politi men ved ikke med den 
sidste.
[internettet]
Tænder ikke computeren om morgenen, inter-
nettet er ikke tændt, men slukket helt inde på 
stikkontakten. Mobiltelefonen fungerer som 
vækkeur, og hun tjekker om hun har fået nogle 
beskeder i løbet af natten, men hun vælger nok 
ikke selv at svare tilbage om morgnen, for det 
har hun ikke tid til. 
Har 50 minutters bustur om morgnen. 
’Og så en lang bustur. Ca. 50 minutter. Og så 
ud på skolen. Og så tænder jeg computeren. Og 
internettet.’ 57.53 CB, pige, 18 år, HTX Øster 
Uttrup Vej. 
Dette foregår i klasselokalet. CB tjekker først 
skemaet, om der er nogle lektier, hun ikke har 
fået lavet, og om der er nogle beskeder, f.eks. 
fra administrationen. Derefter tjekker hun 
Facebook, iform (jævnligt). 
’Det [Facebook] kan man nok godt lige starte 
op, når man tænder computeren og så tjekke 
skemaet imens, for Facebook er langsommere 
end skemaet.’ 58.29 CB, pige, 18 år, HTX Øster 
Uttrup Vej.
Har ca 10-15 minutter fra hun kommer med 
bussen til timen starter, og der kan godt nå lige 
at tjekke disse ting, men alle tingene er åbent 
også i timen. ’Det sker da at man lige går over 
og kigger om der nu lige er sket noget , på face-
book og på lektio og på skemaet og alle steder.’ 
59.54 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej.
 
Sider som rejseplanen eller eks. Billetbooking 
kan godt tjekkes i timen, afhængig af indholdet 
af timen.
MSN kører også: ’Nogle gange sidder jeg og skri-
ver, men som regel er det [MSN] bare tændt og 
logget på, så jeg kan læse mail og sådan noget.
Og hvis vi sidder og laver gruppearbejde, sen-
der frem og tilbage til hinanden. Men det er ikke 
noget, jeg bruger meget tid på. Jeg vil sige, at sko-
len er vigtigere trods alt. Selvom man vælger lige 
at sige, ’jeg gider ikke i dag’.’ 1.00.40 CB, pige, 18 
år, HTX Øster Uttrup Vej.
CB snakker med 1-2 om dagen på MSN, men 
der er nok 70 venner på MSN, og på Face-
book er der nok 250-300 venner. Det er meget 
forskelligt, hvor meget der sker på Facebook 
i løbet af sådan en formiddag, men så bru-
ger hun det til at tjekke eksempelvis billeder 
el.lign. Hun bruger ikke så meget Facebook til 
at chatte over. 
’Jeg er egentlig mere glad for at holde øje med, 
hvad folk går og laver. Alle dem jeg har gået på 
efterskole med og sådan noget. Sådan lige se 
hvor de er henne i verden.’ 1.01.34 CB, pige, 18 
år, HTX Øster Uttrup Vej.
I pausen tjekkes evt lidt mere på facebook, eller 
CB går i kantinen eller udenfor, men compu-
teren bliver i klassen. Det er ikke de sammen 
mennesker CB er sammen med i pausen som 
hun snakker med på facebook eller MSN: ’Det 
er som regel dem, som man ikke lige har tid til at 
se, som man lige kan... Man har lige lidt kontakt 
alligevel [vha. Facebook, MSN mv.] Hvor dem 
man så har tid til og er tæt på, dem går jeg ned 
og snakker med eller medmindre, vi aftaler, at vi 
mødes der klokken det og det.’ 1.02.22 CB, pige, 
18 år, HTX Øster Uttrup Vej.
12-pausen foregår på lige fod med de andre 
pauser, computeren forbliver stadig i klasselo-
kalet.
Shoppingturene planlægges som oftest mundt-
ligt: ’Der snakker vi sammen, der behøver vi 
ikke at sidde og skrive til hinanden.’ 1.02.53 CB, 
pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
Den mundtlige planlægning foregår også i 
timen, afhængig af timen.
I 12-pausen kan godt være lavet planer for 
resten af dagen, der er i hvert fald styr på, hvad 
de forskellige skal lave efter skole. 
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’Vi har i hvert fald snakket om, at hun skal det, 
og hun skal det, og hun skal det. Og den anden 
hun skal det og det og det, så vi ved hvad hin-
anden skal lave. Så kan vi sådan lige vurdere, 
nå men så kan vi godt lige presse det ind der, 
og vi kan presse det ind der, uden at skulle til 
at spørge. Så har man ligesom vendt situationen 
med sig selv, om det kan lade sig gøre inden man 
spørger.’ 1.03.53 CB, pige, 18 år, HTX Øster 
Uttrup Vej. 
Hvis denne koordinering foregår i skoletiden, 
vil den foregå ansigt til ansigt, men er det der-
hjemme, vil den foregå via computeren, som 
regel via MSN.
Efter 12-pausen kører timerne og internettet 
som før pausen, måske med lidt mere internet 
fordi CB er ved at være lidt træt og kede sig 
lidt mere, så er det fristende at bruge tiden på 
noget andet. Nu bruges tiden især på simple 
spil, som kan spilles uden at kigge ned på skær-
men hele tiden, spillene foregår individuelt.
Det kan godt tænkes, at der skrives over Face-
book her også, så er det som regel dem CB 
mødes med i svømmehallen, f.eks. om bytning 
af hold el.lign, det er som regel noget praktisk. 
Om morgnen er det altså mere distancerede 
folk og om eftermiddagen er det mere nær 
Facebook kommunikation. 
’Om eftermiddagen skriver [man] lidt mere og 
planlægger lidt mere og har lidt mere kontakt 
med nogen, man snakker med senere på dagen 
eller de næste par dage. Hvor det andet [om 
morgnen]er lidt mere..vi ses måske om et halvt 
år, måske ses vi aldrig mere. Så man bare lige 
har overblik over, hvad folk laver.’ 1.06.02 CB, 
pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
’Man forbereder sig nok lidt på at skal møde 
folk, så man lige har drøftet nogle enkelte ting, 
som man lige kan uddybe når man så ser folk, 
på MSN eller på Facebook.’ 1.07.02 CB, pige, 18 
år, HTX Øster Uttrup Vej. 
’Det har som regel noget med hinanden at gøre, 
det vi skriver på MSN eller facebook og så det 
vi laver efter skoletid hvor vi snakker sammen.’ 
1.07.40 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej.
’Jeg tager som regel hjem [efter skoletid]. Dagene 
er lange og jeg skal hjem og lave lektier.’ 1.08.05 
CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej.
’Jeg skal med den ene bus og med den anden 
bus hjem og når hjem og får måske lidt at spise 
(…) og tænder computeren og fjernsynet og slår 
lyden på telefonen. Og så kan man lige tjekke 
computeren igen, inden man begynder at lave 
lektier. ’ 1.08.35 CB, pige, 18 år, HTX Øster 
Uttrup Vej. 
CB er som regel hjemme et sted mellem 14.30 
og 17.30, laver lektier og ser fjernsyn inden 
aftensmad og efter aftensmad. 
’Det meste af det [online kommunikation] er 
sådan set om skolen, om lektier og sådan noget, 
sådan praktisk. ’hvordan har du løst den opgave 
og sådan nogle ting. Eller nogle ting man skal 
have på plads, man skal mødes med en eller 
anden veninde, man ikke har set i lang tid. Vi 
skal mødes der, og vi skal mødes på det klokke-
slæt, og hvornår kommer du, og hvilken bus skal 
du med, og hvor travlt har du og sådan nogle 
ting.’ 1.09.18 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup 
Vej. 
Det er altså stadig meget planlagt. ’Jeg bruger 
det til at planlægge alt det jeg skal fremover. Det 
er en god måde, det er en nem måde at kommu-
nikere på kan man sige.’ 1.09.33 CB, pige, 18 år, 
HTX Øster Uttrup Vej.
’Jeg kunne godt finde på at købe ting over inter-
nettet også, men det kommer nok også lidt an 
på, hvad det er. Jeg ville nok være skeptisk over 
for nogle ting at købe.’ 1.10.02 CB, pige, 18 år, 
HTX Øster Uttrup Vej. 
’Jeg foretrækker sådan set at gå ned i byen og 
kigge på tingene og mærke på dem. Få en god 
betjening også og kan spørge og få vejledning. 
Hvor på internettet, der skal du bare klikke på 
det, du gerne vil have, og så får man det tilsendt. 
Du har ikke nogen mulighed for at spørge hvor-
dan produktet virker eller.’ 1.10.22 CB, pige, 18 
år, HTX Øster Uttrup Vej. 
’Jeg har besluttet, at jeg skal købe en kjole eller 
et eller andet og går ind og finder dem, der er, 
og prøver dem i butikkerne. Men jeg kunne også 
godt finde på at sidde på internettet og kigge 
rundt, men så ville jeg som regel vælge og finde 
ud af, om ikke det kunne lade sig gøre, at købe 
det herinde i Aalborg et eller andet sted, så jeg 
kunne gå ind og prøve tingen.’ 1.10.51 CB, pige, 
18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
’[Det typiske køb]det starter nok egentlig på 
computeren, med at man sidder og får noget 
inspiration og vil så ind i byen senere og finde 
noget, der minder om det eller er magen til.’ 
1.11.04 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
CB Kigger oftest på H&M, smartgirl og trend-
sales. Det er primært tøj CB køber på nettet. 
’Primært tøj. For eksempel H&M, et eller andet 
jeg ved jeg kan passe. Noget jeg ved jeg har købt 
før som jeg ved jeg kan passe, så jeg er fri for at 
sende det retur igen.’ 1.11.30  CB, pige, 18 år, 
HTX Øster Uttrup Vej.
’Jeg bruger netbank og så hvis jeg har hørt et 
eller andet halvt i radioen en eller anden nyhed, 
så går jeg ind og finder det på computeren.’ 
1.11.48 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
Det er som regel nyhederne CB søger på, ikke 
et bestemt site. ’Det kommer lidt an på, hvad 
det er, man har hørt. Hvis det er et eller andet 
lokalt, så er det jo et eller andet, for eksempel 
TV Nord, man går ind og kigger på. Men er 
det et eller andet ovre i København, så er det 
jo for eksempel TV2 eller Jyllandsposten eller et 
eller andet i den stil, så er det jo nyhedsmedier.’ 
1.12.14 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
CB bruger oftest TV2 som nyhedsmedie, ’De 
dækker meget godt, både vejrudsigter og det 
hele.’ 1.12.25 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup 
Vej.
’Jeg vælger internettet til netbank frem for ban-
ken fordi det er lettere, det tager ikke så lang 
tid og du bestemmer selv hvornår de skal have 
åbent. Hvor at når man har en travl hverdag og 
jeg kommer sent hjem fra skole, så har de som 
regel lukket når jeg kommer hjem. Så er man 
nødt til at klare det på en anden måde.´ 1.12.58 
CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej.
Der er samme overvejelser i forbindelse med 
tøjkøb: ´Hvis jeg så lige har et pusterum, 10 
minutter hvor jeg ikke skal noget, så kan jeg godt 
lige udnytte dem til det, og så kan jeg planlægge 
senere hvornår jeg skal gå ned og lave købet, 
altså foretage købet. Så er det hele igen planlagt’ 
1.13.22 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
’Det er sjældent at jeg tjekker pris, for hvis jeg 
står dernede og har lyst til at købe noget, så 
køber jeg. Så skal jeg bare have det med hjem. 
Så går det ikke, det der med at man skal vente 
tre uger på at det kommer eller et eller andet. Så 
skal jeg have det.’ 1.13.45 CB, pige, 18 år, HTX 
Øster Uttrup Vej. 
’Hvis nu jeg har prøvet et eller andet stykke tøj, 
som jeg så kan vurdere, at jeg skal have et num-
mer større, og de så ikke har det i butikken, så 
kunne jeg godt finde på, at gå hjem og se om jeg 
kunne finde det et sted og så bestille det hjem.’ 
1.14.00 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
Interview: CB
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’For eksempel i pauserne kunne man godt lige 
sidde og kigge ’Har du set den kjole’ eller et eller 
andet og snakke om, om det nu kunne være 
pænt til en selv.’ 1.14.14 CB, pige, 18 år, HTX 
Øster Uttrup Vej. 
’Det er meget den tid, som jeg ikke har planlagt 
at skulle bruge til noget derhjemme. Hvis jeg sid-
der en aften og er færdig med at lave lektier, og 
der er ti minutter til at jeg skal se noget i fjern-
synet, så kan jeg også godt lige se, om der er et 
eller andet jeg mangler... eller jeg lige mangler at 
få styr på.’ 1.14.43 CB, pige, 18 år, HTX Øster 
Uttrup Vej.
CB og veninderne taler om turene i byen som 
’at de skal ind og købe noget’ eller ’at de skal ind 
og kigge’. Disse ture er sociale ture også: ’Man 
bruger straks meget mere tid [sammen med ven-
inderne]. Og det er en fordel nogle gange bare at 
sidde selv og finde ud af, jeg skal have det, og jeg 
skal have det, hvis man skal spare tid, men det er 
jo også hyggeligt at være sammen med andre og 
have det sociale.’ 1.15.29 CB, pige, 18 år, HTX 
Øster Uttrup Vej.
’Jeg tror bare at det er mest tidsbesparende at 
bruge nettet, når man lige har et hul. Man kan 
ikke lige nå og gå hele byen igennem hernede på 
ti minutter. Hvor man kan godt nå at finde det 
meste af tøjet på ti minutter.’ 1.15.50 CB, pige, 
18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
CB kan altså på nettet skabe sig et hurtigt over-
blik over udvalget. 
’I nogle situationer gør det nok [overblikket på 
nettet erstatter overblikket i byen]. Igen hvis 
man har travlt så er det godt lige at have over-
blikket, og det kan være svært at finde over-
blikket, hvis man går nede blandt alle tingene.’ 
1.16.13 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej.
Shoppeturen handler lige så meget om at være 
sammen med veninderne. ’Altså så går man 
og snakker og har det hyggeligt, og så har man 
måske nogle enkelte ting, man ved, man skal 
have købt, men ellers så kunne man også bare 
lige komme til at bruge nogle penge, fordi man 
gik der.’ 1.16.43 CB, pige, 18 år, HTX Øster 
Uttrup Vej. 
’På en eller anden måde er de [butikkerne] et 
redskab til at bruge tiden, hvis man kan sige det 
på den måde. Det er jo et eller andet redskab, 
hvor man går derned til at snakke sammen og 
have det hyggeligt sammen i stedet for altid at 
sidde hjemme på sofaen og prøve at føre en sam-
tale. Så har man ligesom noget fælles.’ 1.17.09 
CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej.
Er det nemmere at snakke med folk via Face-
book/MSN end i virkeligheden? ’Nej, det synes 
jeg egentlig ikke, jeg kan faktisk bedst lide at 
snakke med folk sådan ansigt til ansigt, fordi 
man misforstår ikke hinanden på samme måde. 
Men kan nemt komme til at skrive noget, der 
bliver misforstået, fordi man ikke lige kan ændre 
tonen.’ 1.17.41 CB, pige, 18 år, HTX Øster 
Uttrup Vej. 
’Hvis ikke jeg havde muligheden for at sende 
sms’er eller gå på internettet, så ville jeg nok bare 
ikke se dem [vennerne]så meget. Så ville jeg ikke 
have så meget kontakt med dem.’ 1.18.12 CB, 
pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
CB mener altså ikke at de virtuelle netværk 
erstatter de fysiske netværk. 
’Det er logget på, og så kan de se, om de får et 
svar. Jeg tror ikke at de forventer at få et svar.’ 
1.18.50 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
CB føler sig altså ikke så forpligtet overfor at 
svare på Facebook, men mere forpligtet til at 
svare på eksempelvis en sms. Hvor hurtigt CB 
svarer på MSN kommer lidt an på situationen, 
hvor vigtigt det er. Der er en klar differentie-
ring og et klart hierarki imellem de forskel-
lige medier: 1: telefonopkald, 2: sms, 3: msn, 
4:facebook. 
CB snakker næsten aldrig i telefon – det er 
dyrt. Hun tror ikke, hun snakker mere i tele-
fon, end hun snakker via Facebook. 
Hun skriver og snakker om forskellige ting vha 
de forskellige medier: ’Vi skriver ikke sådan så 
meget, om hvordan vi har det. Det snakker man 
mere om, spørger ind til hvordan man nu har 
det. Hvor det andet er mere praktisk og formelt, 
at nu skal du det, og hvad har du lavet og sådan 
nogle ting.’ 1.20.02 CB, pige, 18 år, HTX Øster 
Uttrup Vej. 
’Jeg bruger facebook og MSN til at planlægge og 
finde ud af, hvad det er, jeg skal, og hvornår jeg 
skal tingene, hvor jeg så går lidt mere i dybden 
med at få kontakt med mine venner og veninder 
og sådan noget, når jeg møder dem.’ 1.20.20 CB, 
pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
’Der er forskel på det man siger, afhængig af 
om man står overfor hinanden, eller man bare 
sidder og skriver sammen. [Det er bedst] at stå 
overfor hinanden, så har man ligesom fornem-
melsen af, hvordan den anden har det med det, 
man siger.’ 1.20.42 CB, pige, 18 år, HTX Øster 
Uttrup Vej. 
CB gør det dog ikke så tit pga.: ’Tiden. Jeg tror 
simpelthen det kommer an på hvor meget tid 
man har.’ 1.20.48 CB, pige, 18 år, HTX Øster 
Uttrup Vej. 
’[Facebook/MSN]erstatter den der planlægning, 
lige hvornår det skal være og sådan noget, men 
hvis jeg ikke havde det, så ville jeg bare slet ikke 
nå at snakke så meget med dem, have så meget 
kontakt med dem.’ 1.21.08 CB, pige, 18 år, HTX 
Øster Uttrup Vej.
CB har i løbet af en dag kontakt med mellem 
nul og fem via MSN og Facebook.
www brugt oftest: lektio, facebook, rejsepla-
nen.
www brugt mest tid på: facebook, lektio, rej-
seplanen.
’Jeg tror at hvis mange flere af butikkerne havde 
sådan at, man kunne se tingene på internet-
tet, så ville jeg nok vælge at kigge først og spare 
tiden. Men jeg ville så stadig gå ned i butikken 
og købe tingene og sikkert også købe noget mere 
og sikkert også få noget inspiration til at købe 
noget mere end det, jeg lige havde planlagt ved 
at kunne se tingene i forvejen.’ 1.22.45 CB, pige, 
18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
’Vi har så travlt alle sammen. Og det er en fordel 
lige at planlægge og finde ud af, at nu har jeg så 
lang tid, og jeg kan spare måske en halv time ved 
lige at sidde ti minutter at kigge på, hvad de har 
af muligheder. Om det overhovedet kan betale 
sig at gå ind og kigge på noget inde i den butik.’ 
1.23.04 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej.
[atmosfære]
’[Atmosfære er]at man er tryg og man er glad 
når man er der. At man ikke bliver påvirket i en 
negativ retning.’ 1.23.54 CB, pige, 18 år, HTX 
Øster Uttrup Vej. 
CB betegner ’man’ som hende selv og dem, 
hun nu er tryg sammen med. 
En god atmosfære i byrum kræver at: ’Der er 
pænt og man ikke er alene, der er mennesker 
igen. Og mulighed for de ting man nu gerne vil.’ 
1.24.35 CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej.
 
Det kommer an på hvad CB skal i byrummet 
hvor vigtigt det er for hende med atmosfæren: 
’Det kommer an på, hvad man nu skal i det 
by- og parkrum. Hvis nu man bare skal komme 
fra A til B, så er jeg sådan set lidt ligeglad med 
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hvordan der ser ud. Men er det et sted, jeg skal 
opholde mig og sidde på en bænk eller et eller 
andet, så er det vigtigt for mig at jeg føler mig 
tryg, at der er pænt og…’ 1.25.05 CB, pige, 18 år, 
HTX Øster Uttrup Vej. 
’Jeg synes, at lige så snart man er sammen med 
nogen, man godt kan lide at være sammen med, 
og der er godt vejr, altså så er der næsten altid 
en god atmosfære i Kildeparken. Men regner 
der, og går du der alene, så er det måske heller 
ikke det mest interessante sted at gå.’ 1.25.31 CB, 
pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
Det vigtigste for at skabe en god atmosfære, er 
dem man kommer der sammen med.
’Jeg vælger nok nærmere nogle steder fra. Jeg 
ville ikke vælge at sætte mig for eksempel nede 
på Nytorv for at spise en is. Jeg ville hellere gå 
over til C. W. Obels Plads eller ned i Kildepar-
ken eller et eller andet.´ 1.26.18 CB, pige, 18 år, 
HTX Øster Uttrup Vej. 
’[Jeg vælger Nytorv fra pga.] stress og jag. Folk 
kommer rendende og cyklende og kørende der-
ned igennem.’ 1.26.28 CB, pige, 18 år, HTX 
Øster Uttrup Vej. 
’Det er mig, der kigger på dem der stresser mig. 
Fordi lige så snart jeg ser nogen, der kommer 
susende, tænker jeg, at jeg skal også nå det, og 
jeg skal nå det, og jeg skal nå det. Så kan jeg lige 
pludselig også selv blive stresset, bare fordi de 
løber stærkt. Og det er der jo i princippet ingen 
grund til.’  1.26.48 CB, pige, 18 år, HTX Øster 
Uttrup Vej.
’Det betyder meget. Jeg gider ikke komme nogen 
steder, hvis der er klamt og affald over det hele. 
Der skal være mulighed for, at man kan komme 
af med sit affald, for hvis der ikke er det, så smi-
der man det jo bare.’ 1.27.27 CB, pige, 18 år, 
HTX Øster Uttrup Vej. 
’For eksempel på Vesterbro (…)Der flyver altid 
rundt med affald, og det synes jeg er enormt 
klamt.’ 1.27.48 CB, pige, 18 år, HTX Øster 
Uttrup Vej. 
’På Vesterbro omkring Tyren, der er altid beskidt 
og fyldt med bilos, men det er jo selvfølgelig 
logisk nok pga. vejen.’ 1.28.22 CB, pige, 18 år, 
HTX Øster Uttrup Vej. 
’Som regel så synes jeg der [i Kildeparken] er 
pænt, og du kan komme til at ligge på græsset, 
uden at ligge oven i affald. Det er vigtigt for mig, 
at jeg kan være der uden at skulle være i kontakt 
med affald.’ 1.28.35 CB, pige, 18 år, HTX Øster 
Uttrup Vej.
[grøn beplantning]
’Jeg synes det gør byen hyggelig og man får mere 
lyst til at være i byen, når der er grønt.’ 1.29.01 
CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
’C. W. Obels plads. Der kunne måske godt være 
mere grønt. Der er nogle enkelte blomster der-
nede, men der kunne også godt være sådan flere 
blomster i gågaden, tænker jeg. Hvis man sam-
menligner med andre byer, hvor der egentlig er 
meget mere beplantning.´ 1.29.26 CB, pige, 18 
år, HTX Øster Uttrup Vej. 
’Jeg tror ikke det vil have betydning for, hvor 
meget jeg kommer der. Jeg tror bare, at jeg ville 
tænke over, at det var rart at være der.’ 1.29.39 
CB, pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
’Blomster og farver og sådan noget gør jo én 
glad. Man får mere lyst til at komme der i for-
hold til, hvis det bare er en stor træstamme med 
en krone foroven, fordi den er så høj, at man 
kun ser træstammen. Så kan det lige så godt 
lade være med at være der for min skyld. Det 
skal være nede i øjenhøjde, hvor man sådan får 
øje på det.’ 1.30.25 CB, pige, 18 år, HTX Øster 
Uttrup Vej. 
CB ved ikke hvor vigtigt det er med græs som 
funktion for hende, der er det mere farverne, 
der har betydning. ’Jeg synes måske, der mang-
ler nogle steder, hvor man kan sætte sig, og der 
er grønt og lidt beplantning. Hvis man ser på 
Algade og Bredgade og Nørregade og Bispens-
gade, det er ene butikker, der er ikke engang en 
bænk i gågaden. Jeg tror den eneste bænk, der 
er, det er nede ved biblioteket. Jeg tror, det er de 
eneste bænke, der er, og det er jo ikke ret mange i 
forhold til hvor langt man går.’ 1.31.49 CB, pige, 
18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
CB tror hun ville sætte sig på en bænk i gåga-
den, hvis den var der. ’Nej det tror jeg ikke [at vi 
ville bruge mere tid i byen]. Jeg tror bare, vi ville 
være gladere for at være der den tid, vi nu er der. 
Det tror jeg. Eller det ved jeg ikke. Det kan også 
godt være at jeg ville vælge at tage en bus en halv 
time senere hjem, hvis nu man alligevel sad der 
og lige snakkede så godt. Så kunne jeg godt finde 
på at blive der en halv time længere.’ 1.32.16 CB, 
pige, 18 år, HTX Øster Uttrup Vej. 
’Vi mangler et sted, hvor man kan sidde og bare 
sidde. Man kan faktisk godt blive træt i fød-
derne af at gå rundt. Så mangler man... oh shit, 
nu skal man bare sidde og det kan man næsten 
ikke, hvis nu man går hele vejen fra Nytorv og til 
Vesterbro uden at sidde ned.’ 1.32.54 CB, pige, 
18 år, HTX Øster Uttrup Vej.
’Jeg viste faktisk ikke at der var noget der hed 
Jomfru Ane Parken.’ 1.33.30 CB, pige, 18 år, 













Turudgangspunkter (har ikke markeret nogen udgangspunkter)
Ophold CC
Meter
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Noter:
Carina markerer Fjordmarken som det andet mest attraktive område og det er relativt langt udenfor citykortudsnittet. Fjordmarken er markeret med en meget tilnærmet angivelse
Hun markerer mere af Reberbansgade som uattraktivt end der ndes indenfor citykortudsnittet.
To typiske ture tegnet ind. Den hun typisk går hjem fra byen om aftenen (hun bor i Rantzausgade), er betinget af at det er den hun føler sig mest tryg på (det er samtidig den hurtigste vej)
Den anden tur er fra hendes gymnasium Katedralskolen og ind til byen, hvor den følger hendes rute hjem som hun går den om aftenen fra Jomfru Ane Gade til hendes hjem i Rantzausgade.
CC markerer Fjordmarken som det andet mest attraktive område og det er relativt langt udenfor Aalborg city-kortudsnittet og derfor ikke med på ovenstående kort. Fjordmarken er herover 
markeret med en meget tilnærmet angivelse. Hun markerer desuden mere af Reberbansgade som uattraktivt, end der findes indenfor Aalborg city-kortudsnittet herover. To typiske ture er 
tegnet ind: dén, hun typisk bruger, når hun går hjem fra byen om aftenen (hun bor i Rantzausgade), er begrundet med, at det er den, hun føler sig mest tryg på (det er samtidig den hurtigste 





Aalborg Katedralskole, 3. g
19 år, flyttet hjemmefra og bor nu sammen med en veninde inde i byen
Laver mest lektier i sin fritid, går ellers til fester mv.
Træner i Fitness World – primært Dannebrogsgade, men på sigt nok også i Prinsensgade.
Arbejder i Bilka som assistance, dvs. kun tilkaldevagter.
Attraktive byrum:
1.prioritet: Jomfru Ane Parken:
’Det nye nede på havnen, det synes jeg er rig-
tig godt. Der var ikke nogle steder før, hvor man 
kunne spille bold herinde.’ CC, pige, 19 år, Aal-
borg Katedralskole. 
CC griller der om sommeren og spiller bold og 
bare sidder. Sammen med klassekammerater 
og kærester. ’Nogle aftener var vi rigtig mange 
dernede’. Hovedsageligt piger. Ellers en meget 
ligelig fordeling mellem drenge og piger.
2. prioritet: Østre Anlæg: men det er ikke på 
kortet. CC kommer der tit, fordi der er mange 
af veninderne, der bor derude omkring, og 
fordi CCs far bor der. ’Jeg går rigtig mange ture 
derude, også med min farfar, han bor derude, 
men også til at spille fodbold og grille om som-
meren, tage sol og sådan noget.’
’[Fjordmarken] er lidt det samme [som Østre 
Anlæg]. De har en mega god iskiosk dernede for 
eksempel. Der er det grønne helt ned til havnen 
og der er noget at se på.’ 06.00 CC, pige, 19 år, 
Aalborg Katedralskole.
CC kommer helt ud til vandet. Der er også 
fodboldbaner dernede, dem bruger de meget.
’Jeg spiller rigtig meget fodbold. Det [hvor vi er] 
kommer lidt an på, hvem det er sammen med. 
Jeg spiller sammen med min storebror og hans 
kammerater, og så er det derude [fjordmarken], 
men når det er med mine veninder, så er det lidt 
mere for sjov, og så er det i Østre Anlæg, for det 
er derude de bor.’ 07.00 CC, pige, 19 år, Aalborg 
Katedralskole.
Har lidt svært ved at finde nummer tre. 
’Der er ikke så meget, man kan lave om der 
[Jomfru Ane Gade]’
3. prioritet: C. W. Obels plads. Det er cafeerne, 
Klostertorvet, og pladsen hvor bands spiller. 
´Vi sidder som regel ude på pladsen om somme-
ren, for der sker meget, folk kommer forbi og der 
er noget at se på.’ 09.03 CC, pige, 19 år, Aalborg 
Katedralskole.
Det er mest pga. de ting, der er der rundt 
omkring, ikke sådan at de sidder på C. W. 
Obels plads. CC kommer der meget om vinte-
ren og skøjter. Hun kommer der også fordi, der 
altid sker noget forskelligt.
Mindst attraktive : 
1. Prioritet: Kildeparken:
’Der var engang, hvor jeg brugte det meget, da 
jeg var mindre og sådan. Men nu er det bare 
sådan et sted, hvor mindre attraktive mennesker 
hænger ud. De sidder ovre i hjørnet og drikker 
øl og råber, når man går forbi. Og det er både 
dag og aften. Og det er rigtig træls når man bor 
lige ved siden af.’ 11.03 CC, pige, 19 år, Aalborg 
Katedralskole.
Specielt indvandregrupper som bruger fod-
boldbanerne, og alkoholikere og narkomaner 
som holder til nede ved toiletterne. CC vælger 
andre steder med mindre, det er til karneval 
eller koncerter.
’Kildeparken er jo god i sig selv, der er det store 
grønne areal, man kan være på, så hvis man 
fjernede de mennesker, der er der, så ville jeg 
godt kunne finde på at være der. Det er det 
samme med Kennedy Arkaden.’ 15.15 CC, pige, 
19 år, Aalborg Katedralskole.
’Om aftenen når jeg går alene, så går jeg aldrig 
igennem Kildeparken. Det er kun, hvis jeg går 
sammen med nogen, jeg føler mig tryg sammen 
med, at jeg kan finde på at gå igennem.’ 17.14 
CC, pige, 19 år, Aalborg Katedralskole.
2. prioritet: Kennedy Arkaden:
CC kom der meget dengang hun tog bussen 
meget. ’Man må ikke drikke derinde, og man 
må ikke ryge derinde. Men der er bare nogle der 
gør det alligevel. Og der er ikke rigtig nogle vag-
ter, der holder øje med det, eller smider dem ud 
eller siger noget til dem.’ 12.43 CC, pige, 19 år, 
Aalborg Katedralskole.
Det er ikke hele arkaden, men kun der henne 
ved busserne. Det er hjemløse, alkoholikere og 
unge uden nogen respekt. ’Så gik jeg altid uden 
for og ventede på bussen.’
3. prioritet: Reberbahnsgade
’Man har hørt så mange om stedet, der sker så 
mange ting.’  ’Det er ikke så meget om dagen 
mest om natten’ 15.45 CC, pige, 19 år, Aalborg 
Katedralskole.
Bange for skudepisoder og voldtægter. Der er 
øde om natten og butikkerne er tit eget af ind-
vandrere og der er mange indvandrere i gaden 
so hænger ud der, og det kan man godt blive 
lidt utryg over. Det er mest om aftenen at CC 
undgår Reberbahnsgade, om dagen er det ikke 
så galt, der er der jo masser af mennesker.
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Der er ikke så rent nede i Kildeparken som der 
for eksempel er nede i Jomfru Ane Parken.
Ikke attraktive pga renlighed og de mennesker, 
som er der.
´Attraktivt: ved stort grønt areal som kan bruges 
aktivt, ikke planter og sådan, rent og velholdt og 
at man kan være tryg der.´ 19.00 CC, pige, 19 
år, Aalborg Katedralskole.
Fjordmarken: bruges en gang om ugen
Jomfru Ane Parken: mest om sommeren og så 
er det hyppigt.
Reberbahnsgade: går igennem til og fra skole
Kildeparken: bruger den slet ikke
Kennedy Arkaden: bruger slet ikke
C. W. Obels: går tit igennem der, om vinteren 
ca en gang om ugen og ellers når de går på cafe. 
Skal CC ind til byen efter skole, hvilket hun 
skal rimelig tit, går hun igennem Reberbahns-
gade og ned til Bispensgade og så Boulevarden.
’Har ikke noget imod at blive set på af folk på 
min egen alder. Ikke så gerne indvandre, for de 
kan tit finde på at sige noget, og de er tit i store 
grupper’. 21.40 CC, pige, 19 år, Aalborg Kate-
dralskole.
Hvordan skal man opføre sig i de danske 
byrum? Man skal ikke være alt for højrøstet og 
tiltale andre folk på en ubehagelig måde, siger 
CC:
’Jeg har nogen gange snakket med andre folk 
nede i Jomfru Ane Parken, fra Aalborghus Gym-
nasium, og så kan vi snakke sammen. Vi er lidt 
på lige fod, har de samme interesser, og så er det 
ikke fordi man bliver talt til men snakker sam-
men, det er vigtigt.’ 22.30 CC, pige, 19 år, Aal-
borg Katedralskole.
Menneskerne vigtigere end byrummene.
[kønsforskellig brug af byrum]
CC færdes næsten altid i byen med et bestemt 
formål, næsten aldrig impulsivt.
’Et par gange om måneden, går jeg en tur med 
min kæreste ned til Jomfru Ane Parken.’ 24.40 
CC, pige, 19 år, Aalborg Katedralskole.  
Altid der de går hen. Det er ikke planlagt at det 
er der, de går hen, men bare altid der, de går 
hen uden diskussion. Der er ikke alternativer, 
hverken før eller nu.
’Hvis jeg går den vej [igennem Bispensgade] så 
er det fordi, jeg skal ind til byen, og købe et eller 
andet eller bare kigge butikker. Nogle gange er 
det planlagt, nogle gange er det impulsivt, hvis 
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jeg får tidligt fri eller noget.’ 26.30 CC, pige, 19 
år, Aalborg Katedralskole. 
’Hvis jeg vil så havde jeg jo flere timer om dagen 
hvor jeg bare kan gå rundt i Aalborg.’ 27.15 CC, 
pige, 19 år, Aalborg Katedralskole. 
’Jeg går ikke så meget i butikker som jeg gjorde 
engang. Det gør jeg ikke fordi meget af det, jeg 
gjorde engang, det gør jeg på nettet i stedet for. 
Fordi det er hurtigere. Så når jeg går derinde [ 
i byen], så er det mest for hyggens skyld.’ 27.40 
CC, pige, 19 år, Aalborg Katedralskole. 
´[Er hyggen meget planlagt?] Ja, det er den vel 
altid, men jeg ved ikke om den er bevidst plan-
lagt eller bevidst ikke planlagt…´ 27.24 CC, 
pige, 19 år, Aalborg Katedralskole.
’Jeg er sådan lidt en drengepige… Der er ikke 
andre piger [i Fjordmarken]. Det er kun drenge, 
der er ved fodboldbanen – kun drenge’. 29.35 
CC, pige, 19 år, Aalborg Katedralskole.
’Specielt Jomfru Ane Parken bliver brugt ander-
ledes af piger end af drenge. Fordi det mest er 
drenge der bruger det område ved banerne.’ 
28.10 CC, pige, 19 år, Aalborg Katedralskole. 
’Vi sidder i Jomfru Ane Parken, mig og nogle 
piger, efter skole, på en bænk og får en sandwich’. 
28.41 CC, pige, 19 år, Aalborg Katedralskole. 
’For det første fordi det ikke ligger så langt fra 
skolen, og så fordi det ligger tæt på byen, men 
alligevel fornemmer man ikke det der byræs, 
når man sidder dernede, fordi det ligger tæt på 
vandet og selvom der ligger en forholdsvis stor 
vej lige bagved, så hører man den slet ikke, men 
mærker den ikke.’ 29.06 CC, pige, 19 år, Aal-
borg Katedralskole. 
’Vi går derned [Jomfru Ane Parken] for at være 
os selv, fordi hvis man går inde i byen, f.eks. inde 
i Bispensgade, så er det mest fordi man vil have 
noget at kigge på jo. Så kigger vi jo på butikker, 
eller vi kigger på de andre mennesker, der går og 
shopper, eller man møder nogen man kender’. 
29.30 CC, pige, 19 år, Aalborg Katedralskole. 
’Jeg kigger på unge mennesker på min egen 
alder.’ ’Jeg kigger mest på pigerne. For det første 
fordi jeg har en kæreste, men havde jeg ikke det, 
så tror jeg at det ville være lige faktisk [af drenge 
og piger] og det er for, at se hvad har andre på, 
og hvordan ser andre ud.’ 30.08 CC, pige, 19 år, 
Aalborg Katedralskole.
’Fordi den er helt nede ved havnen [Jomfru Ane 
Parken], så synes jeg den er interessant.(…) 
fordi det er helt nyt dernede. Bænkene dernede 
de er behagelige, de er pæne, og det er velholdt, 
og det er sådan et sted, man får lyst til at sidde, 
også bare fordi, der er pænt. Ikke fordi jeg sid-
der og kigger på det, der er omkring mig, men at 
det giver en vis stemning.’ 31.30 CC, pige, 19 år, 
Aalborg Katedralskole. 
’[Toldbod Plads] det er ikke på samme måde 
behageligt at sidde der, det er ikke et sted, man 
kan sidde i lang tid, og så har det grønne areal 
måske også mere at sige, end jeg først regnede 
med. For det skaber da også en vis atmosfære, at 
der er det grønne areal, i stedet for på Toldbod 
Plads, der er jo bare nogle springvand.’ 32.30 
CC, pige, 19 år, Aalborg Katedralskole.
CC sidder ikke ud mod vandet, hun tænker 
ikke så meget over solen i forhold til hvor de 
sidder.
Hvordan har du det med Bispensgade/Algade, 
er de attraktive? ’Jeg er der kun når vi er inde 
at shoppe, fordi det lige som er de steder der er.’ 
33.45 CC, pige, 19 år, Aalborg Katedralskole.
’Det er ikke nødvendigvis fordi vi skal være 
mange, men man bliver jo alligevel nødt til at 
planlægge det, fordi man gider ikke være der-
inde, når der er rigtig mange. Normalt når vi er 
derinde, så går vi maks. 3 sammen, fordi man 
gider ikke være derinde for mange sammen. 
Hvis jeg nu shoppede alene kun, så behøvede 
det måske ikke være lige så planlagt. ’ 34.45 CC, 
pige, 19 år, Aalborg Katedralskole. 
CC shopper ikke alene!
’Det er som regel dagen før  - f.eks., jeg skal ind 
til byen i morgen, er der nogen der vil med? Det 
er som regel sådan det foregår.’ 35.10 CC, pige, 
19 år, Aalborg Katedralskole.
’Reberbahnsgade om natten, bruger jeg ikke 
fordi jeg er pige, fordi jeg er bange for, at der skal 
ske mig noget, når jeg går der.’ 35.36 CC, pige, 
19 år, Aalborg Katedralskole. 
’Generelt bare små veje (…) når jeg går hjem 
fra byen(…) jeg vil helst bare gå ad boulevarden 
hjem, fordi der er lys, der er lygtepæle, og så prø-
ver jeg bare at gå uden om de små gader.’  36.10 
CC, pige, 19 år, Aalborg Katedralskole.
[beskyttelse mod vold/kriminalitet]
’Det gør jeg [føler mig ubeskyttet mod vold og 
kriminalitet] om natten, hvis nu jeg gik i små 
gader, f.eks. i Reberbahnsgade fordi den sådan 
er meget snæver, der gør jeg, der føler jeg mig 
ubeskyttet, men det gør jeg ikke når jeg går på 
Boulevarden hjem f.eks., der føler jeg mig ikke 
ubeskyttet. Jeg tror det har meget at gøre med 
den belysning der er der, der er meget lys på 
Boulevarden, så der er nogen der kan se mig 
hvis det er.’ 37.00 CC, pige, 19 år, Aalborg Kate-
dralskole.
’Der er ikke så mange mennesker [på Boule-
varden] om natten. Men det er ikke nogen, 
jeg sådan føler mig utryg ved. Hvis nu jeg for 
eksempel møder en fuld ung mand på vej hjem, 
så kan jeg godt føle mig utryg. Men hvis det er 
piger, så gør jeg ikke. Egentlig vil jeg helst bare 
have lov til at gå alene.’ 37.45 CC, pige, 19 år, 
Aalborg Katedralskole. 
’Der må gerne bare være helt tomt’ 42.35 CC, 
pige, 19 år, Aalborg Katedralskole.
’Altså jeg bor sammen med en pige, og hvis vi 
begge to er i byen, så følges vi hjem, men ellers så 
har vi altid en aftale om, at man skriver lige, når 
man er kommet hjem, men det har ikke noget 
at gøre med, at man som sådan føler sig utryg, 
for det gør jeg ikke, når jeg går på Boulevarden 
hjem. Det er mest sådan for at mine veninder 
er sikre, at jeg gør det.’ 38.19 CC, pige, 19 år, 
Aalborg Katedralskole.
CC tror ikke der er så meget at gøre ved det, 
at man føler sig utryg. Så skulle der være mere 
politi. ’Det skal være sådan at  - jeg ved godt, at 
de altid er der – men hvis de sådan kørte rundt, 
hvis jeg oftere så politibiler når jeg f.eks. gik 
på vej hjem, så ville jeg føle mig mindre utryg.’ 
39.30 CC, pige, 19 år, Aalborg Katedralskole.
’ Man ved jo aldrig, om man ser nogen, når man 
lige drejer rundt om hjørnet. Det er derfor jeg 
godt kan lide Boulevarden – at jeg kan se langt 
henne, om der er nogen eller noget.’ 40.00 CC, 
pige, 19 år, Aalborg Katedralskole.
CC går ad Bispensgade, Boulevarden og Steen 
Blichers Gade hjem fra Jomfru Ane Gade.
’At der er lys, det gør rigtig meget, at man kan 
blive set ikke af dem, der vil gøre en noget, men 
af dem der f.eks. sidder oppe i lejlighederne eller 
noget. Og hvis man generelt bare oftere så poli-
tiet.’ 41.45 CC, pige, 19 år, Aalborg Katedral-
skole.
’Hvis jeg ser én, så er det ikke sådan, at jeg 
føler mig rigtig utryg, men mere hvis de kom-
mer sådan i grupper på vej ind mod byen, når 








CC er mere utryg på Nytorv end længere nede 
af Boulevarden, men ’Jeg føler mig mere tryg 
på Nytorv, end hvis jeg f.eks gik ad C. W. Obels 
Plads eller Vesterbro, fordi der er politi nede ved 
Nytorv, og der er vagter og det er der ikke, hvis 
du går de andre steder. (…) På nytorv ved jeg, 
at der altid er en vagt ude foran McDonalds, så 
hvis der er nogen, der siger noget eller gør noget 
eller på anden måde er ubehagelige, så ved jeg, 
at så er de der.’ 45.02 CC, pige, 19 år, Aalborg 
Katedralskole.
’ Jeg har oplevet flere gange, at folk råber af mig 
på vej ned af Bispensgade, sådan noget som 
’tager du allerede hjem’ og sådan noget, men det 
er vist det vildeste, jeg har oplevet.’ 45.35 CC, 
pige, 19 år, Aalborg Katedralskole. ’Min ven-
inde boede henne i Reberbahnsgade på et tids-
punkt, og hun havde en, der fulgte efter hende 
på vej hjem’ 45.45 CC, pige, 19 år, Aalborg 
Katedralskole.
’Det er jo klart, at når jeg hører, hun fortæller, 
at der er sket sådan noget for hende i  Reber-
bahnsgade, så er det ikke en vej, jeg nogensinde 
kunne finde på at gå hjem, hvis jeg kan gå en 
anden vej.’ 46.30 CC, pige, 19 år, Aalborg Kate-
dralskole.
’Det er ikke sådan, at vi siger, nu dropper vi at 
tage i byen, fordi vi føler os utrygge ved at gå 
hjem, men jeg kan for eksempel godt finde på 
og vente, hvis jeg har en veninde, jeg f.eks kan 
følges med.’ 47.00 CC, pige, 19 år, Aalborg Kate-
dralskole.
CC besøger veninden mere nu, efter at hun er 
flyttet fra Raberbahnsgade til Sønderbro. CC 
har ikke tænkt over, om det har noget at gøre 
med utryghed. ’Det kunne ikke få mig til at 
droppe en aftale med en, at jeg skal cykle hjem…’ 
48.25 CC, pige, 19 år, Aalborg Katedralskole.
[internettet]
’Jeg vågner op, og så tager jeg min computer, som 
står ved siden af min seng, og så tænder jeg den 
og starter internettet, jeg tjekker mine lektier - 
om jeg har fået lavet dem alle sammen, og jeg 
tjekker mit skema – hvor jeg skal være henne.’ 
49.46 CC, pige, 19 år, Aalborg Katedralskole. 
’Kun det – jeg har travlt om morgnen.(..) Men 
når jeg så kommer op på skolen, så kommer 
Facebook. (...) Nogle gange er det i første time, 
det kommer meget an på, hvad for nogle timer 
vi har. Så bliver Facebook tjekket og mail, og 
vi sidder og kigger på diverse tøjsider og sådan 
noget. Vi bruger jo også internettet med, når vi 
sidder i skolen, til materialesøgning og sådan 
noget.’ 50.42 CC, pige, 19 år, Aalborg Katedral-
skole.
’Jeg sidder på facebook – i timerne også’ 51.00 
CC, pige, 19 år, Aalborg Katedralskole. ’Vi kan 
godt finde på at chatte sammen over Facebook 
i timerne’ 51.10 CC, pige, 19 år, Aalborg Kate-
dralskole.
CC snakker med kæresten, venner fra andre 
skoler mv. over facebook i timerne, eller dem 
der sidder lige ved siden af.
’I spisefrikvarteret der sidder vi ikke og snakker 
over facebook, der bliver det lukket ned, og så 
snakker vi sammen rigtigt.’ 52.30 CC, pige, 19 
år, Aalborg Katedralskole. 
Diskussionen kan godt fortsætte ansigt til 
ansigt fra facebook i spisefrikvarteret.
’Jeg kan sidde f.eks. på facebook og en tøj samti-
digt og se på noget tøj, som jeg synes er pænt, og 
så kan jeg sende et link f.eks over facebook til en 
der sidder ved siden af mig og sige ’prøv lige at 
se den her, er den ikke flot’, og så kan vi sidde og 
snakke om det, hvor vi bare sidder sammen om 
en computer, i stedet for hver sin, og så kan vi 
kigge videre på tøjet og få nogle andre ind også.’ 
53.25 CC, pige, 19 år, Aalborg Katedralskole. 
CC bruger Asos.com, trendsales.dk, forevert-
wentyone.com, topshop.com. CC bruger ikke 
blogs, men nogen af veninderne gør.
’Det behøver egentlig ikke være fordi nogen skal 
købe noget, det kan bare være for at kigge på det, 
fordi det interesserer os.’ 53.44 CC, pige, 19 år, 
Aalborg Katedralskole.
’Det er ikke sådan, at jeg sidder på facebook hele 
tiden, mens jeg er i skole, jeg laver også nogle 
gange andet.’ 54.29 CC, pige, 19 år, Aalborg 
Katedralskole. 
´[Er den tændt hele tiden?] Nej ikke altid, skal 
man sige, det er kun i de timer, hvor man bare 
skal sidde og høre på noget, at man kan sidde 
Reberbahnsgade Nytorv
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på facebook. Der er jo også nogle gange, hvor 
man skal skrive noget ned og sådan. Der er den 
[computeren] ikke altid tændt. Det er heller ikke 
altid, jeg har den med, men så ser jeg bare med 
ved den jeg sidder ved siden af.’ 54.48 CC, pige, 
19 år, Aalborg Katedralskole.
’Jeg tænder den som regel igen, når jeg kom-
mer hjem, og så er det facebook igen. Og så er 
jeg egentlig online og chatter, med det kan være 
skolekammerater, det kan være om noget, der er 
sket i skolen, det kan også være noget, der er sket 
efter, at jeg er kommet hjem. Og så sidder jeg 
som regel og laver mine lektier samtidig med, at 
jeg er på facebook.’ 55.35 CC, pige, 19 år, Aal-
borg Katedralskole. 
CC bruger kun facebook til at chatte på.
’Det er nemmere på computeren. Og du kan 
logge af, når du vil og sige, at nu skal jeg lige 
noget andet, og så er det ikke nødvendigvis 
fordi, du skal noget andet, men måske bare 
fordi, man ikke lige har mere at snakke om og 
så for, at der ikke kommer en akavet situation, 
hvor man altså… jeg skriver også med mange 
gamle veninder, også sådan lige hurtigt om 
hvordan går det.’ 56.20 CC, pige, 19 år, Aalborg 
Katedralskole.
’Hvis jeg tager hen og besøger en veninde, så er 
der et vist krav om, at man skal være der et vist 
antal timer, for at det ikke virker sådan over-
fladisk. Hvis nu man bare skriver på facebook, 
så kan man skrive i bare 5 minutter, hvordan 
har du det, hvordan har din dag været, sådan 
noget, og så kan du sige ´okay, jeg smutter igen,´ 
og så er det det.’ 57.05 CC, pige, 19 år, Aalborg 
Katedralskole.
’Man kan nå mere, når man bruger facebook.’ 
57.12 CC, pige, 19 år, Aalborg Katedralskole. 
’Man kan snakke med mange på en gang’ 57.30 
CC, pige, 19 år, Aalborg Katedralskole.
CC tager dog stadig over og besøger venin-
derne!
CC tror det har rigtig meget at sige, at der er 
knaphed på tid. Internettet sparer  CC meget 
tid, det er også derfor hun shopper på nettet. 
Mange af de mærker hun shoopper efter fås 
ikke i Aalborg kun i Århus.
’På nettet der kan du sidde bare lige fem minut-
ter, der hjemme, og så kan det være at du har 
fundet det, du skal bruge.’ 58.47 CC, pige, 19 år, 
Aalborg Katedralskole.
’Når jeg shopper inde i byen med mine venin-
der, så er det mest for hyggens skyld, ikke fordi 
jeg skal ind og købe noget konkret, det får man 
aldrig gjort, eller i hvert fald sjældent. På nettet 
der er det kun mig, det handler om, og så kigger 
jeg kun efter det, jeg har brug for.Det kan man 
ikke sammen med nogle veninder.’ 59.10 CC, 
pige, 19 år, Aalborg Katedralskole.
Butikkerne skal konkurrere med nettet, ellers 
kan byen ikke konkurrere. Byen er kulisse – et 
sted at være uden at skulle være hjemme ved 
nogen. CC køber basistøj inde i byen, kjoler, 
sko og mere specielle ting købes på nettet, så 
ikke alle har det samme på. 
’Det betyder ikke noget at kunne prøve tøjet på, 
for jeg bruger siderne så meget at jeg ved præ-
cis hvilke størrelser jeg skal bruge.’ 1.03.00 CC, 
pige, 19 år, Aalborg Katedralskole. 
Med H&M kigger hun på nettet og henter i 
byen pga. leveringstiden. Nettet er udstillings-
lokale og byen  er lager.
’[Erstatter snakken på nettet snakken i  byen, 
fx på cafébesøg?] Nej, ikke på cafeer, det gør vi 
alligevel, men det er igen fordi, når man mødes 
et andet sted end hjemme ved én, fx en café, så 
kommer du ind, du sidder måske i to timer, og 
så går man hver til sit igen. Det er på en anden 
måde hyggeligere end at chatte over facebook, 
fordi det involverer noget andet, det involverer 
en stemning ved at være på en café, specielt hvis 
vi mødes mange.’ 1.04.11 CC, pige, 19 år, Aal-
borg Katedralskole.
Når man mødes på facebook, er det ikke plan-
lagt, der ser man bare hvem, der er online. 
CC ringer ikke så meget til veninderne, som 
før facebook, det gjorde CC mere førhen. Hun 
skriver også over facebook i stedet for sms. 
Det er mere, hvis man skal planlægge noget, at 
man sms’er eller ringer, ellers gør man det hvis 
personen er online på facebook. Det er for CC 
mere forpligtende at svare på facebook end på 
sms – på facebook kan man ikke undgå at se 
en meddelelse.
www oftest besøgt: facebook, lektio og asos
www mest tid brugt: facebook, asos, topshop
CC tjekker nogle gange overskrifter på ekst-
rabladet på nettet. Har netbank, men bruger 
den fysiske bank mere, fordi hun har en flink 
bankrådgiver.
Hvis byen skal bruges mere, skal der være flere 
af de butikker, som hun bruger på nettet. Det 
vil ikke være lige så attraktivt at købe i topshop, 
Jomfru Ane Parken Østerågade
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hvis der er en sådan butik i byen og ikke kun 
på nettet.
[atmosfære]
’En god atmosfære er, hvis alle sidder og hygger 
sig, og der ikke er nogen, der er mere højrystede 
end andre, hvis alle er på lige fod.’ 1.10.55 CC, 
pige, 19 år, Aalborg Katedralskole.
Menneskene er vigtigst for atmosfæren i by og 
parkrummene.
’Jomfru Ane Parken er mere attraktiv end Told-
bod plads, fordi der er det grønne areal, og det 
skaber bare en god atmosfære i sig selv, at der er 
det grønne areal. Jeg ved ikke, hvad det er, det 
gør, men det gør et eller andet, som gør, at der 
bare automatisk kommer en hyggelig stemning, 
og man kan sidde nede i græsset i stedet for at 
sidde på en stenbænk.’ 01.11.45 CC, pige, 19 år, 
Aalborg Katedralskole.
’Jeg synes der er for meget granit og sten i Aal-
borg, f.eks. nede på Boulevarden. De prøver 
nede på Nytorv at lave nogle store potter med 
blomster i, og oppe på Boulevarden med en 
masse forskellig granit og også nede på Toldbod 
Plads, men der er ikke noget sådan rigtigt at se 
på. Det grønne areal, det skaber en hyggeligere 
atmosfære.’ 1.12.45 CC, pige, 19 år, Aalborg 
Katedralskole.
[grøn beplantning]
’Jeg tror ikke det kan lade sig gøre at skabe en 
hyggeligere atmosfære langs Boulevarden, hel-
ler ikke med blomster eller træer, for det er bare 
sådan en gennemgangsgade.’ 1.13.15. CC, pige, 
19 år, Aalborg Katedralskole. 
’Det ville måske hjælpe noget, hvis man fjernede 
busserne, for de larmer, og det er også med til 
ikke at skabe en god atmosfære.’
’Havde der ikke været rent nede ved Jomfru 
Ane Parken, så var jeg nok ikke kommet der 
så meget.’ ’Det er vigtigt at det er velholdt, at 
planterne ikke er helt visne og sådan faldet hen, 
at det er vedligeholdt. Det har meget at sige for 
atmosfæren, også fordi at det grønne græs, det 
gør et eller andet, jeg ved ikke, hvad det er, men 
havde det nu været fx rigtig langt sådan, at man 
ikke kan sidde i det, så ville det ikke være lige 
så attraktivt.’ 1.15.34 CC, pige, 19 år, Aalborg 
Katedralskole.
’Det [grøn beplantning] har meget at sige, også 
fordi jeg bruger Fjordmarken til at spille fodbold 
og uden det grønne areal, ville det overhovedet 
ikke være det samme, og i Jomfru Ane Parken 
skaber det en hyggelig atmosfære, en hyggelig 
stemning at det grønne areal er der, så jeg tror, 
altså det virker i hvert fald som om, at jeg pri-
mært vælger de steder, hvor der er et grønt areal, 
men det er alt efter, om jeg bruger det til at spille 
fodbold i eller bare at sidde og hygge.’ 1.17.00 
CC, pige, 19 år, Aalborg Katedralskole.
’Jeg bruger nettet, hvis jeg har bare lige fem 
minutter, 10 minutter, og jeg tror ikke de unge 
mennesker kan lokkes væk fra computeren, for 
de bruger det jo på forskellig måde, byen bruger 
de sig til at hygge sig i, og computeren bruger vi 
på en anden måde. Til at spare tid.’ 1.17.52 CC, 
pige, 19 år, Aalborg Katedralskole.
’Mit liv er meget planlagt, man skal nå så mange 
ting, skolen tager så meget tid, og hvis man har 
et arbejde også, så du har næsten ikke tid til at 
tage en hel dag inde i byen, men du har tid til at 
tage f.eks. et kvarter på nettet, og du har ikke tid 
til at bruge en hel dag med en veninde, men du 
har tid til at chatte fem minutter over facebook.’ 
1.18.25 CC, pige, 19 år, Aalborg Katedralskole.
’Med nogle veninder, de tætteste, prioriterer jeg 
at bruge en hel dag sammen med dem, men jeg 
ville ikke have en lige så stor vennekreds, hvis 
ikke facebook var der.’ 1.19.21 CC, pige, 19 år, 
Aalborg Katedralskole. 
Der er ikke tid til at bruge lige lang tid på alle. 
’Jeg vælger ikke at mødes med dem ude i det 
fysiske rum, men at mødes med dem på nettet 
i stedet for. Fordi det er nemmere. Det kan godt 
være, at jeg kan en dag, men så kan hun ikke, 
men alle har tid til lige at mødes en halv time 
om aftenen. Hvis man så skal til og fra det sted, 
man nu mødes, så tager det også tid. Det gør det 
ikke på Facebook.’ ’Det er mere uforpligtende.’ 
1.20.34 CC, pige, 19 år, Aalborg Katedralskole.
’Hvis man så mødes en sjælden gang, så kan 
man så snakke om alle de ting, man har snak-
ket om på Facebook. Det er som om, der ikke er 
nogen begrænsning på nettet.’ 1.20.57 CC, pige, 
19 år, Aalborg Katedralskole. 
Snakken fortsættes i det fysiske liv.
CC har ca. 291venner på facebook, 2/3 fra Aal-
borg, 1/3 familie og venner, 1/3 på Katedral-
skolen
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DGM’s 3. prioritet i forhold til ikke-attraktive byrum har hun markeret delvist udenfor Aalborg city-kortudsnittet (se herover). DGM har skitseret 2 foretrukne ruter i byen, hhv. cykelturen 
hjem fra byen (det var også den tur, hun cyklede da hun arbejdede i Mette Vons, det nuværende Nadias sandwich, i Østerågade), og den anden tur er en typisk shoppingtur. X markerer, 
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Noter:
Ved ”ikke attraktive steder” nævner Ditte området ved det gamle magasin, men hun markerer biblioteket. Dette tror jeg er en fejl og har derfor rykket 
hendes markering til det gl. magasin/Friis)
Ved ”ikke attraktive steder” nævner Ditte Frederikstorv men markerer navnet og ikke pladsen på kortet. Jeg har valgt at ytte hendes markering til selve 
parkeringspladsen Frederikstorv, som hun beskriver som det ikke attraktive sted.
Det sidste ikke attraktive sted har hun markeret delvist udenfor citykortudsnittet... 
Dittes har skitseret 2 foretrukne ruter i byen, hhv. cykelturen hjem fra byen (det var også den tur hun cyklede da hun 
arbejdede i Mette Vons (det nuværende Nadias sanwich) i Østerågade), og Den anden er en typisk shoppingtur. X markerer, hvor hun typisk sætter sin cykel
Typisk shopping tur starter med at Ditte cykler ned i byen fra skole og mødes med veninderne. I udviddet citykortudsnit vil det sige hun starter fra katedralen





Hasseris Gymnasium, 3.g, matematik, biologi og idræt
19 år og vil efter gymnasiet gerne have et sabbatår og rejse til Australien.  
Vil læse til diætist eller lignende.
Træner fitness et par gange i Eqinox.
Cykler som regel, men tager også bussen en gang imellem, hvis hun skal besøge veninder uden for 
byen.
Attraktive byrum:
1. prioritet: Aalborghus Slot
’Derinde på Aalborghus Slot. Der synes jeg der 
er meget hyggeligt, for der kan man gå rundt 
inde, når det er sommer.’ 05.34 DGM, pige, 19 
år, Hasseris Gymnasium. 
’Butikkerne, dem kan man jo få alle steder, men 
det her [Aalborghus Slot] er noget specielt, vi 
har fra Aalborg af. Det synes jeg er meget hyg-
geligt, om sommeren og ligge sig og hygge sig.’ 
05.48 DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
’Jamen altså i Aalborghus Slot der, det grønne 
areal der er udenfor, det er rigtig, rigtig hyggeligt 
om sommeren. Man behøver ikke at tage i for 
eksempel Fjordmarken eller i Kridtgraven for at 
ligge og hygge sig inde midt i byen. Og man kan 
tage en slapper derinde, hvis man er inde midt 
i byen og så bare ligge sig ned på et tæppe eller 
side og snakke og spise noget frugt. Og det er 
sådan lidt et afbræk i alt det andet, der er sådan 
lidt mere normalt for alle byer.’ 09.14 DGM, 
pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
’Aalborghus Slot det er meget dejligt, fordi der 
er også et afbræk fra alle de andre små gader, 
og der er mange mennesker, men der er allige-
vel ikke så mange, at der bliver overfyldt, og der 
kommer alt for meget larm og alt for mange små 
børn eller hunde.’ 09.52 DGM, pige, 19 år, Has-
seris Gymnasium. 
’Det er mange unge mennesker.’ 10.00 DGM, 
pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
’[Sidst jeg var der] det var meget sådan, nogen 
der lige havde et barn på to-tre år måske.’ 10.13 
DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. ’Ikke 
alt for mange mennesker, ikke sådan at man er 
ved at få en bold i hovedet hvert andet minut og 
sådan nogle ting. Altså at der er lidt mere plads 
til én selv, at være sig selv.’10.30 DGM, pige, 19 
år, Hasseris Gymnasium.
’Aalborghus Slot der kan man også sådan sag-
tens tage noget frugt med ind og sidde, og det 
har jeg også gjort flere gange med nogle venin-
der. Vi har siddet og hygget lidt derinde med et 
tæppe og hvad vi nu…’ 11.56 DGM, pige, 19 år, 
Hasseris Gymnasium.
 2.prioritet: Jomfru Ane Parken
’Der [i Jomfru Ane Parken] har jeg for eksem-
pel været nede at gå tur her for ikke så lang tid 
siden, hvor det var mørkt, men det var meget 
hyggeligt med nogle træer og noget, selvom man 
er inde i byen, og der er vand ved siden af.’ 06.13 
DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
 
’Jeg synes det er meget rart med noget grønt i 
Aalborg, også ved havet.’ 07.40 DGM, pige, 19 
år, Hasseris Gymnasium. 
’Der er hyggeligt at gå en tur nede, både sommer 
og vinter, i Jomfru Ane Parken, fordi det også 
er tæt på Limfjorden, man får vandet med ind 
i skal man sige ’skoven’. Og der er også at man 
sidde og snakke.’ 08.10 DGM, pige, 19 år, Has-
seris Gymnasium.
’Jeg synes ikke lige, der har været så mange 
mennesker, når jeg har været der. Der er sådan 
meget stille og roligt, der er ikke så meget stress 
og jag, som der inde i gågaderne.’ 08.26 DGM, 
pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
’Det stille og rolige miljø, at man kan nærmest 
gå en tur i skoven, selvom man er inde midt i 
byen. Og der er ikke så mange mennesker, og der 
er heller ikke så meget larm.’ 08.40 DGM, pige, 
19 år, Hasseris Gymnasium.
’Der [Jomfru Ane Parken] har jeg mest været 
nede sammen med nogle andre, for der er alli-
gevel ikke så mange andre mennesker, så det er 
sådan lidt….’ 11.18 DGM, pige, 19 år, Hasseris 
Gymnasium. 
’Så er det sådan, gå en tur dernede eller sætte 
sig på en af bænkene og snakke lidt, ja og snakke 
meget er det nok, sådan om hvad vi skal lave, 
om vi skal tage på café, eller om vi skal blive sid-
dende der lidt. Om vi skal tage noget mad med 
derned at sidde, og få det gjort sådan lidt... på 
en måde lidt mere hyggeligt.’ 11.46 DGM, pige, 
19 år, Hasseris Gymnasium.
’I Jomfru Ane Parken der er ikke så mange men-
nesker og det gør at det er lidt mere attraktivt 
for mig, for det gør, at man kan være lidt mere 
alene, og der er ikke så mange, der kan høre, 
hvad man snakker med sine veninder om. Og 
man møder ikke så mange, man kender der-
nede, som så kan komme til at høre, hvad man 
snakker om eller lige forstyrre en, hvis nu man 
er ved at snakke om noget vigtigt.’ 14.05 DGM, 
pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
3.prioritet: C. W. Obels Plads
’C. W. Obels Plads hvor der nu er ved at blive 
lavet skøjtebane, hvor der også er meget liv om 
sommeren, og der er meget hyggeligt med mas-
ser af cafeer og om vinteren er der skøjtebane, 
hvor der er masser af liv også. Der er en masse 
små børn, der render rundt med skøjter på og 
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selvfølgelig også lidt ældre og voksne, der render 
rundt.’ 06.48 DGM, pige, 19 år, Hasseris Gym-
nasium. 
’Jamen det er jo sådan at gå tur med en ven, 
gå ind og få en kop varm kakao, se på folk der 
skøjter, eventuelt også selv skøjte. Nu er jeg ikke 
selv så god til det, men det er jo meget skægt alli-
gevel. [Om sommeren] jamen, så er der jo mas-
ser af caféer, hvor man kan sidde ned og hygge 
sig, og selvom det måske blæser lidt, så er der 
alligevel meget hyggeligt.’ 07.14 DGM, pige, 19 
år, Hasseris Gymnasium. 
’Der [på C. W. Obels Plads] er mange forskellige 
steder, der er både Jensens Bøfhus og Klostertor-
vet og sådan forskellige, så man kan få lidt af 
hver der, så man ikke behøver at skulle titusinde 
forskellige steder hen for at få det, man gerne vil 
have.’ 07.28 DGM, pige, 19 år, Hasseris Gym-
nasium. 
’Det er nok mindst alene [at jeg kommer] på C. 
W. Obels Plads. Der er flest mennesker.’ 10.50 
DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
’Det er sådan lidt forskelligt. I dag har jeg været 
inde i byen alene, men nogen gange er det også 
sammen med nogen. Det kommer an på, hvad 
det er vi skal. Hvis jeg gerne vil ind til byen om 
sommeren og gerne vil bruge en hel dag, så kan 
jeg godt gå ind i Slotsparken, eller ja, Aalborg-
hus Slot sammen med en veninde, men jeg kan 
også sagtens tage derind alene.’ 11.09 DGM, 
pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
’C. W. Obels Plads, der er det jo meget forskel-
ligt, hvor mange mennesker der er, der møder 
man ofte mennesker nede, og der er det jo også 
sådan lidt attraktivt med, at man kan møde en 
masse, der står på skøjter, og man selv kan stå på 
skøjter med dem, og så kan man jo så igen hen 
til en anden café eller noget.’ 14.25 DGM, pige, 
19 år, Hasseris Gymnasium.
Ikke-attraktive byrum:
1. prioritet: Ved det gamle Magasin
’Der er meget byggerod. Der er jo mange men-
nesker, men det er ikke noget, man sådan har 
lyst til at gå hen at kigge på.’ 23.24 DGM, pige, 
19 år, Hasseris Gymnasium. 
’Der kører jeg meget sjældent hen, for det er ikke 
særlig pænt at se på. Man glæder sig bare til at 
det er færdigt, for det har varet så lang tid, hvor 
det har været en forhindring for mig, for jeg skal 
køre uden om hele tiden.’ 23.46 DGM, pige, 19 
år, Hasseris Gymnasium.
’Det er primært fordi, det er grimt [at det er ikke 
attraktivt].’ 28.10 DGM, pige, 19 år, Hasseris 
Gymnasium. 
Der er ikke så mange mennesker, kun hånd-
værkere og det siger ikke DGM så meget, hun 
vil bare gerne, at de snart kan blive færdige 
med at bygge.
2. prioritet: Frederiks Torv
’Jeg synes det er så trælst. For det er selvfølgelig 
en parkeringsplads, men der er så mange men-
nesker, der skal over til Netto, som overhovedet 
ikke tænker på cyklister.’ 24.13 DGM, pige, 19 
år, Hasseris Gymnasium. 
’Man skal tænke meget over, når man cykler, at 
folk, nu skal de bare over vejen.’ 24.28 DGM, 
pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. ’Jeg ville ikke 
gå rundt der, jeg synes ikke at det… altså, der er 
jo Netto, men ellers er det ikke lige sådan nogle 
butikker, jeg går i.’ 24.44 DGM, pige, 19 år, Has-
seris Gymnasium. 
’Jeg tror bare, at jeg synes, det er sådan lidt kede-
ligt med, at det kun er en parkeringsplads, og 
det er mest sådan biler, og så er der selvfølgelig 
et par grønthandlere, men det er jo ikke mig, 
der handler ind, så det er ikke noget, jeg sådan 
har brug for.’ 25.05 DGM, pige, 19 år, Hasseris 
Gymnasium.
’Det er ikke, fordi jeg har noget imod de men-
nesker, der er der [på Frederiks Torv](…), men 
det er mere det, de gør, at de ikke overholder 
færdselsreglerne, sådan som de fleste andre gør.’ 
27.53 DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
 
’På den måde sådan har jeg ikke noget imod 
dem, fordi de ser sådan ud eller noget, de mørke 
eller de ældre damer.’ 28.06 DGM, pige, 19 år, 
Hasseris Gymnasium.
3.prioritet: Reberbahnsgade
’I Reberbahnsgade fordi jeg ved, der sker nogle 
ulykker, men det er også, fordi det er så trælst 
at køre derinde. At der er så meget trafik.’ 26,06 
DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
’I Reberbahnsgade der er så meget trafik, at for 
eksempel klokken 12 (…) middag, der kan man 
stort set ikke komme igennem i bil og på cykel, 
der bliver det også meget svært, fordi der er så 




’Jeg synes, det er nede i den ene ende af Reber-
bahnsgade, dernede hvor der er butikker, der 
er det fint nok, men nede forbi Paradis is og så 
nedefter, der synes jeg, det er meget... altså, det 
er ikke, fordi det er sådan skummelt, men... jeg 
har gået der et par gange om aftenen, og det er 
jeg ikke sådan helt vild med.’ 26.52 DGM, pige, 
19 år, Hasseris Gymnasium.
’Jeg ved, fordi jeg har arbejdet i Reberbahnsgade, 
hvilke typer der er, og hvad skal man sige, det er 
sådan lidt nogle store fyre med store hunde og 
noget, og det bryder jeg mig ikke så meget om. 
Selvfølgelig, de kan være søde nok, men det er 
mere sådan det udtryk, de giver.’ 27.27 DGM, 
pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
[køns forskellig brug]
’ [En typisk tur] så er vi nogle stykker, en to-tre 
piger, køber lidt frugt, lidt mad og så er der en, 
der har et tæppe med, og så sætter vi os og sid-
der og snakker lidt og nyder det, vi har med og 
sådan får nydt solen – altså selvfølgelig ikke hvis 
det regner, så er det ikke sådan så rart at sidde 
derinde. Men altså så kan vi sagtens bruge to 
timer derinde, hvis det er, bare sidde og snakke.’ 
12.49 DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
 
’Jeg tror mest, det er sådan lidt nogle par, kære-
stepar eller gifte par, der er derinde, måske med 
nogle små børn eller en hund eller noget. Men 
alligevel ikke så mange, at det bliver overfyldt, 
for så mange er der heller ikke til det.’ 13.05 
DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
’Nok det vigtigste for mig, er at det ikke er en 
masse små børn, der sådan render rundt over 
det hele med bolde og vandpistoler og sådan 
nogle ting. Eller sådan nogle fyre på min egen 
alder, som spiller bold hvor man får en bold i 
hovedet hver andet minut. Det er også lidt irrite-
rende.’ 13.34 DGM, pige, 19 år, Hasseris Gym-
nasium.
DGM mener, at det er det fysiske, der er vig-
tigst for attraktiviteten af byrum, frem for 
menneskerne: ’Jeg kan sagtens gå rundt alene. 
Det har jeg ikke noget imod. Så snakker jeg jo 
selvfølgelig ikke så meget, men så kan jeg høre 
lidt musik eller bare sidde og nyde naturen.’ 
14.51 DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
 
’Jeg har jo så mange mennesker i hverdagen, jeg 
går jo i skoleklasse med 27 andre, og det kan 
godt være sådan lidt meget en gang imellem, 
fordi der er så højt støjniveau og så mange, der 
snakker til en og vil have opmærksomhed hele 
tiden, og så er det rart nok at være alene engang 
imellem, så man ikke behøver at skulle tage stil-




19 år, Hasseris Gymnasium.
DGM mener ikke, at hendes brug af byen er 
planlagt: ’Hvis vi tager på café, og jeg vil gerne 
på C. W. Obels Plads, så planlægger vi det en 
halv time før, vi går derind måske. Men det er 
ikke planlagt en uge eller to dage i forvejen.’ 
15.51 DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
’Aalborghus Slot ville nok være mere planlagt, 
det har vi gjort et par gange for ligesom at få 
købt det frugt og få en til at tage et tæppe med. 
Det er et par dage måske [i forvejen at dette 
planlægges] for at være sikre på, hvem der tager 
hvad med og ikke stå uden et tæppe eller uden 
en kniv, hvis det er en man skal bruge til at 
skære sin frugt med.’ 16.09 DGM, pige, 19 år, 
Hasseris Gymnasium. 
’Jomfru Ane Parken, det er også sådan lidt 
noget, man lige tænker, ’vi går derned,’ mens 
man er inde i byen, det er ikke sådan noget, jeg 
tager ind til byen for at gå hen til, så det er lidt 
mere sådan impulsivt.’ 16.33 DGM, pige, 19 år, 
Hasseris Gymnasium.
’Aalborghus Slot det er mest om sommeren, for 
det bliver sådan lidt koldt at sidde udenfor, når 
det er vinter og lidt trælst, når det regner også.’ 
17.00 DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
’Jomfru Ane Parken, det kan være lidt forskel-
ligt, om sommeren der er det også rigtig hygge-
ligt at gå derned og om vinteren, der kan man 
selvfølgelig ikke se alt det grønne, men der er 
stadigvæk hyggeligt, og der er lyst op dernede og 
sådan nogle ting. Så det vil jeg sige, det er også 
sådan hele året rundt ligesom C. W. Obels Plads, 
hvor der er liv hele året rundt, fordi der nu kom-
mer skøjtebane op her til vinter.’ 17.26 DGM, 
pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
’Jeg går i Gaden [Jomfru Ane Gade], ja. Men 
jeg plejer at enten tage en taxa hjem eller cykle 
hjem, og så stiller jeg min cykel tæt på Gaden.’ 
17.52 DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
Cykler fra Jomfru Ane Gade via Østeraagade, 
Skipper Clementsgade.
’Det er lidt ad de små gader, men der er heller 
ikke så mange mennesker, så det er ikke der, jeg 
vil sige, at de ’farlige’ kommer, hvis man kan sige 
det på den måde, og jeg føler mig også rimelig 
tryg, når jeg har min cykel med.’ 18.32 DGM, 
pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
’[De farlige] det er dem, der kan finde på at 
slå folk ned og... Jeg kan ikke lige sådan direkte 
sætte ord på, hvem det er.’ 18.45 DGM, pige, 19 
år, Hasseris Gymnasium. 
’Vi følges altid ad, og hvis de skal med bussen, så 
går vi hen og henter min cykel først, og så følger 
jeg dem hen til bussen, og så kører jeg hjem, eller 
jeg følger dem hen til en taxa, og så cykler jeg 
hjem, eller vi følges med en taxa hjem. Så det 
er meget sådan at vi passer på hinanden, når 
vi er derinde. Specielt nu når det er helt vildt 
mørkt frem for om sommeren, der er det ikke 
helt så mørkt, så der kan man bedre se de men-
nesker, der er.’ 19.20 DGM, pige, 19 år, Hasseris 
Gymnasium.
’Inde i mit hoved mener jeg, at det er den korte-
ste vej hjem. Det er den jeg cykler, fordi jeg har 
arbejdet nede i noget, der hedder Mette Vons, så 
det har været den vej, jeg har cyklet, når jeg har 
skullet på arbejde. Så jeg har været vant til at 
cykle den tur, og jeg ved at der, så mange menne-
sker er der ikke om aftenen.’ 19.56 DGM, pige, 
19 år, Hasseris Gymnasium. 
’Enten skal der være mange mennesker, eller 
også skal der næsten ikke være nogen mennesker 
om natten sådan. Fordi hvis der er mange men-
nesker, så er der ikke rigtig nogen, der kan gøre 
noget, og hvis der slet ikke er nogen mennesker, 
så er der jo heller ikke nogen. Men hvis der er få 
mennesker, så hvis der er nogen, der gør noget, 
så kan man ikke rigtig få hjælp fra nogen steder.’ 
20.21 DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
Det er meget af praktiske årsager, at DGM cyk-
ler denne vej hjem fra byen, da der bygges nede 
ved Nytorv, og hun vil ikke cykle i gågaderne, 
da der kører en del politi, og der er også en del 
mennesker: ’… der er også en del mennesker, 
som højst sandsynligt er lidt fulde på det tids-
punkt, og så man så ikke lige ved med.’ 20.56 
DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
DGM kender nok lidt piger, der er blevet for-
ulempet eller råbt efter, men det er ikke noget, 
der har været det helt store problem. ’Jeg tror 
det kommer lidt an på hvilke steder inde i byen, 
man går hen.’ 21.20 DGM, pige, 19 år, Hasseris 
Gymnasium. 
’Det er meget sådan forskelligt på værtshusene 
hvilke typer, der kommer, og man ved, at hvis 
man går derhen, for eksempel skal vi sige Tiger, 
der skal man ikke lige gøre lidt nar af det musik, 
der er derinde, fordi så får man i hvert fald at 
vide, at så kan man lige så godt gå.’ 21.43 DGM, 
pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
’Jeg synes ikke lige, der er sådan nogle bestemte 
steder, hvor jeg synes, at jeg ikke ville gå hen. 
Altså selvfølgelig vil jeg helst have, at der er 
nogen med, men hvis jeg skal cykle, så er jeg 
sådan lidt ligeglad.’ 22.00 DGM, pige, 19 år, 
Hasseris Gymnasium.
[beskyttelse mod vold og kriminalitet]
’Jeg tror måske, at det skal være om natten på 
vej hjem fra gaden [at jeg føler mig ubeskyttet 
mod vold og kriminalitet], hvis der ikke er nogen 
til at følge mig hen til min cykel.’ 28.48 DGM, 
pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
’Jeg tror bare, det er fordi, der er mørkt, og jeg 
kender ikke de mennesker, der er omkring mig, 
jeg ved ikke, hvad de tænker, og jeg kan ikke 
høre, hvad de siger til hinanden, og det gør mig 
sådan lidt utryg, at jeg ikke ved, hvad deres 
intentioner er, hvis de kommer hen og siger et 
eller andet til én.’ 29.08 DGM, pige, 19 år, Has-
seris Gymnasium. 
’Så går vi ned til Nytorv eller ned til Østera-
agade og tager min cykel og går hen til min ven-
indes bus, og så skriver hun, når hun kommer 
hjem, at hun er kommet hjem, og det samme gør 
jeg, sådan at jeg ved, hun er kommet hjem, og 
hun ved, at jeg er kommet hjem. Så er man lidt 
lettet over, at man ved, at hun er kommet hjem, 
og hun stod af det rigtige sted med bussen, og jeg 
er ikke... Der er ikke sket noget med mig på det 
kvarter, det tager at cykle derud.’  29.52 DGM, 
pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
’Om dagen der er jeg stort set ligeglad. (…) Der 
er ikke sådan nogle veje, som jeg bestemt ikke vil 
gå af. Og der er heller ikke nogen, jeg sådan vil 
sige, jeg føler mig utryg ved.’ 30.26  DGM, pige, 
19 år, Hasseris Gymnasium. 
’Man kan ikke se alle de mennesker, der er og 
man kan heller ikke sådan se, om man kan gen-
kende dem, fordi de måske står lidt langt væk, 
og der er mørkt, så kan man ikke se, om det er 
nogen man kender.’ 30. 51 DGM, pige, 19 år, 
Hasseris Gymnasium.
’Man ser dem [politiet] kun omkring Gaden, 
nemlig, og det kunne være meget rart, hvis man 
så dem engang imellem på nogle af de andre 
veje, sådan at man lige vidste, at der kører en 
patrulje her hvert tiende minut eller et eller 
andet. Sådan at hvis der sker noget, så er de her 
inden for ti minutter.’ 31.26 DGM, pige, 19 år, 
Hasseris Gymnasium.
’Hvis jeg ikke følte mig tryg, så ville jeg selv-
følgelig gå en anden vej. Eller så kunne det for 
eksempel være, at jeg ringede til en og snakkede 
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med den person og sagde, ’nu er jeg ved Tyren’ og 
snakke lidt i fem minutter, sådan ’nu er jeg der’, 
sådan at hvis der sker noget.’ 31.59 DGM, pige, 
19 år, Hasseris Gymnasium.  
Dette har DGM gjort et par gange, og så har 
det typisk været et par venner, hendes mor 
eller hendes søster, hun har ringet til.
’Jeg synes, der er sådan rimelig godt belyst inde i 
byen, men det har været meget… i for eksempel 
Reberbahnsgade der er der ikke så meget lys når 
man for eksempel går under tunnellen.’ 32.25 
DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
DGM kommer ikke så meget i Kildeparken 
om aftenen, mest fordi hun ikke kender nogen, 
der bor deromkring.
’Jeg synes ikke der er decideret grund til at være 
utryg, men der er da nogen, der godt kan, fordi 
der er nogen mørke gyder nogen steder, og man 
kan ikke altid være helt sikker på, hvem det er, 
der går ved siden af en eller foran en. Men jeg 
føler ikke, at jeg er utryg nogen steder, også fordi 
jeg ikke har prøvet noget endnu, der har gjort, at 
jeg behøver at føle mig utryg.’ 33.11 DGM, pige, 
19 år, Hasseris Gymnasium.
DGM og veninderne tager mest ned i byen for 
at shoppe eller gå op café. ’Når jeg kommer fra 
skole, så kommer jeg altid oppe fra Vesterbro af. 
Så der går jeg altid ned til Nytorv ad Bispens-
gade, for der kommer mine veninder næsten 
altid med bussen. Og så plejer vi (…) så går vi 
lidt ned af Nytorv og måske igennem Salling (…) 
og så over i, hvad er det det hedder, Algade og så 
ned af Bredgade og så næsten helt ned for enden 
af Nørregade også for at få alle butikkerne med. 
Og så selvfølgelig så går vi tilbage igen. Og så går 
vi også for det meste op ad Gravensgade.’ 35.19 
DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
Gravensgade er som regel sidste på turen, for 
der er ikke så mange butikker. Turen til Gra-
vensgade kan evt. gå via C. W. Obels Plads, 
specielt om vinteren, hvor der måske er nogen, 
man kender på skøjtebanen.
’Det kan sagtens ske, at når vi kommer ud på 
Bispensgade igen, så går mine veninder hen 
til bussen, og jeg skal op og til min cykel, og så 
tager jeg lige gravensgade nedad og så kigger, 
om der er noget, og så går op til min cykel og 
cykler hjem igen. Så cykler jeg ad Vesterbro, hvis 
min cykel står deroppe.’ 36.23 DGM, pige, 19 år, 
Hasseris Gymnasium.
DGM kalder turene ned i byen med venin-
derne for en shoppetur eller en tøsetur: ’En 
tøsetur hvor vi får snakket, mens vi kigger på 
noget tøj, og det kan også være, at der er en, der 
skal bruge en bestemt kjole til en bestemt lejlig-
hed, og så lige skal bruge en veninde til om ’er 
den her nu pæn? passer den fint?’.’ 37.03 DGM, 
pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
Disse tøseture sker en gang om måneden. Det 
er typisk de udpegede rum, der bruges i forbin-
delse med disse ture, ikke andre.
En sådan tøsetur er typisk planlagt dagen før. 
’Så er det noget med ’hvad skal du i morgen? Vil 
du med ind til byen, jeg skal lige have kigget på 
et par sko’ eller jeg har prøvet, hvor der var en, 
der spurgte, hvornår jeg var færdig med eksa-
men, for så kunne vi tage ind og spise bagefter 
og kigge på noget tøj.’ 37.49 DGM, pige, 19 år, 
Hasseris Gymnasium. 
’Det kan være alt fra en time til en tre-fire timer. 
Det kommer an på, om vi skal ind og spise også, 
eller vi kun kigger på tøj eller sko.’ 38.00 DGM, 
pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. ’Vi er maks. 
fire-fem stykker, der tager ind til byen sammen 
for at shoppe…’ 38.20  DGM, pige, 19 år, Has-
seris Gymnasium. 
’Det kommer lidt an på, hvornår vi tager derind. 
Hvis vi tager derind kl 10, hvis det er [om lørda-
gen, i ferier eller hvis de har fri](…) Så tager vi 
for det meste sådan halvdelen af byen først, og 
det kan være ned ad Algade, Bredgade, Nørre-
gade. Og så finde et sted at spise, muligvis på C. 
W. Obels Plads eller deromkring, og så gå ned ad 
Bispensgade til sidst, for at sådan fordelt, at nu 
er man træt i benene, eller nu har man mange 
poser at slæbe på eller et eller andet, sådan at det 
ikke altid er caféturen man starter eller slutter 
med.’ 39.09 DGM, pige, 19 år, Hasseris Gym-
nasium. 
Der lyder altså til at være system i det. ’Man 
kan jo også tage derind klokken 13, det har vi 
også prøvet, hvor vi så bare tog at tager ind og 
spiser først og butikkerne bagefter (…). Men det 
er mere den anden vej vi kører med at shoppe 
lidt først og spise og så shoppe igen.’ 39.31 DGM, 
pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
’Det er lidt forskelligt [hvor vigtigt shoppingen 
er]. For det første så er det nok mere samværet, 
der er vigtigt. Men nogle gange, så tager man 
jo også ind og shopper, fordi der er noget, man 
skal bruge til festen på fredag, og det kan være 
grunden til en tøsetur, og det er jo... det er jo 
stadigvæk samværet, for man kan jo godt tage 
ind og shoppe for det alene.’ 39.58 DGM, pige, 
19 år, Hasseris Gymnasium. 
’Det er (…)sådan i løbet af 24 timer før, man 
tager derind [at planlægningen foregår].’40.07 
DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
’Det er for det meste piger fra ens klasse, fordi 
så ved man, hvornår de har fri, og de har fri på 
samme tid som en selv.’40.22 DGM, pige, 19 år, 
Hasseris Gymnasium.
[internettet]
DGM står op, koordinerer brug af badeværel-
set med familiens lejer og bruger badeværel-
set. Spiser morgenmad og pakker taske. Bru-
ger som regel ikke computeren om morgnen, 
men: ’Altså jeg har prøvet i et stykke tid, men 
min computer, den vil helst ikke lige på nettet pt. 
Den er lidt besværlig.’ 41.07 DGM, pige, 19 år, 
Hasseris Gymnasium. 
’Altså jeg plejer ikke at bruge den [computeren] 
om morgnen, for så meget tid har jeg heller ikke. 
Jeg har, hvad er det, 50 minutter i alt.’ 41.24 
DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
’Jeg har en lektiebog, hvor mit skema står i.’ 
41.36 DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
DGM tager de bøger, hun skal bruge og kører 
så op på skolen. 
’Jeg har aldrig computer med.(…) Jeg tror, jeg 
har haft to gange i det her år.’ 41.45 DGM, pige, 
19 år, Hasseris Gymnasium. 
’Fordi jeg ved med mig selv, at jeg kommer til 
at lave alle mulige andre ting end at høre efter 
i timerne.’ 41.53 DGM, pige, 19 år, Hasseris 
Gymnasium. 
De gange DGM har haft computeren med, har 
det været fordi de skulle lave afleveringer en 
hel dag. DGM har ikke haft computeren med 
i nogen af hendes år på gymnasiet. 
’Så tager jeg den [computeren] med, fordi vi skal 
bruge computeren i et af fagene, søge på nettet, 
eller hvor vi skal lave noget aflevering.(…) Så 
gider jeg ikke tænde den i de andre fag, fordi jeg 
ved med mig selv, at jeg kommer til at lave alt 
andet end dansk, eller hvad det er, vi har.’ 42.30 
DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
’Det sker nogle gange [at hun sms’er i timen]men 




’Det er ikke med dem, jeg går i klasse med [at 
hun smser]. Så er det mere med nogle andre, 
der måske med… ’Hvad skriver du i den afleve-
ring, eller har du haft den aflevering’ og sådan 
nogen...(…) Eller ’har du din lommeregner med 
i dag, må jeg låne den?’’ 43.17 DGM, pige, 19 år, 
Hasseris Gymnasium. 
’Sådan lidt mere med praktiske oplysninger, det 
er ikke sådan hende der sidder ved siden af, man 
sidder og skriver til. Men det er det oftest, hvis 
man har computer på, hvor man sidder med 
Messenger. (…) Jeg har, når jeg har computer 
med, så har jeg været på Messenger, men jeg 
næsten aldrig brugt det, fordi jeg så har siddet 
med de piger, jeg så har skullet snakke med, så 
jeg behøver ikke sidde og skrive til dem på com-
puter.’ 43.48  DGM, pige, 19 år, Hasseris Gym-
nasium.
’[I 12-frikvarteret] der sidder jeg og spiser min 
mad, snakker med nogle veninder.’ 43.59 DGM, 
pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
Nogle af veninderne har computeren med, der 
er en fire stykker, som næsten ikke har. 
’Nogle gange i frikvartererne, hvis der er nogen, 
der lige har fundet en sjov video på YouTube, 
eller nogen der har noget musik, man lige skal 
høre eller et eller andet, så er det [muligt at de 
sidder og kigger på hinandens computere]. Men 
det er sjældent, det er ikke hver dag, det sker i 
hvert fald.’ 44.23 DGM, pige, 19 år, Hasseris 
Gymnasium. 
’Det er også pigerne, drengene de er ikke så 
seriøse.’ 44.29 DGM, pige, 19 år, Hasseris Gym-
nasium.
’De [drengene] har alle sammen computere med 
og lige pludselig, så kan man se, at de alle sam-
men sidder og griner, og så er det fordi, der er 
en eller anden, der har skrevet noget sjovt på 
Messenger.’ 44.41 DGM, pige, 19 år, Hasseris 
Gymnasium. 
’Det er pigerne ikke så meget med i, fordi de ikke 
er inviteret med i den ’gruppe’, der er på Mes-
senger, og som de skriver til hinanden i.’ 44.51 
DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
DGM har fri kl 13.30 eller 15.15.
’Altså jeg bruger ikke computeren før, jeg kom-
mer hjem.’ 45.06 DGM, pige, 19 år, Hasseris 
Gymnasium. 
’Når jeg kommer hjem, så plejer jeg lige at kigge 
i min lektiebog og se, hvad jeg har skrevet ned 
til dagen efter. (…)’ DGM, pige, 19 år, Hasseris 
Gymnasium.
Når DGM siger lektiebog mener hun en fysisk 
lektiebog a la kalender, dvs. ikke på compute-
ren. 
’Vi har også det system, der hedder lektio, hvor 
det hele står inde på, men jeg vil hellere – også 
fordi min computer er lidt langsom – så vil jeg 
hellere skrive det hele ned fra starten og så vide 
at til på mandag, så har jeg det, og det gør jeg i 
min fysiske lektiebog.’ 45.58 DGM, pige, 19 år, 
Hasseris Gymnasium.
Når DGM så kommer hjem: ’Så kigger jeg, og 
hvis der så ikke står nogen, så må jo hellere lige 
kigge på lektio - eller kigge på nettet for at være 
sikker på, at der ikke er noget.’ 46.14 DGM, 
pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
’Så hvis der så står en hel del, så finder jeg så de 
bøger frem og skriver ned, hvad det er, jeg har og 
lukker computeren ned igen.’ 46.29  DGM, pige, 
19 år, Hasseris Gymnasium. 
’Ikke hvis der er mange lektier for. Hvis der er 
mange, så kan finde på og (..) sidde på Face-
book eller... det vil sige, jeg tror ikke, jeg bruger 
så mange andre sidder end den, hvis jeg er på.’ 
46.43 DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
 
DGM har 200+ /240 venner på Facebook. 
’Lige sådan tjekke om der er sket noget nyt [på 
facebook], og hvis der ikke er så…’ 47.00 DGM, 
pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
’Jeg har ikke været på [Facebook] i et langt 
stykke tid nu.’ 47.08 DGM, pige, 19 år, Hasseris 
Gymnasium. 
’Det er sjældent, [at Facebook bruges til at kom-
munikere med] fordi så vil jeg hellere skrive på 
mobilen, for det jeg det tjekker de oftere end de 
tjekker facebook.’ 47.20 DGM, pige, 19 år, Has-
seris Gymnasium. 
’Hvis det er veninder, jeg skal lave en aftale med 
i weekenden, så vil jeg hellere skrive til dem på 
sms for at være sikker på, at jeg får svar hurtigst 
muligt, når de så ser der, og så er det lidt hur-
tigere, at kommunikere, der end det er at skrive 
på Facebook, hvor alle måske også kan se, hvad 
det er, man skriver.’ 47.44 DGM, pige, 19 år, 
Hasseris Gymnasium. 
’Det er lidt mere det, at man svarer, når man 
får det [en sms] og man er tættere på sin mobil, 
og man har den næsten altid på sig frem for 
computeren, det er ikke altid, den er på.’ 48.07 
DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
’Der er ikke andre, der kan se, hvem man skri-
ver til på sms’en. Det kan man også på facebook, 
men det er også noget, som alligevel tager læn-
gere tid og tænde computeren end at skrive en 
besked til en person, og hvornår ser hun det så, 
og måske er hun ikke hjemme de næste to dage, 
og ser det først på mandag.’ 48.37 DGM, pige, 
19 år, Hasseris Gymnasium. 
’Det er meget sådan… hvis det nu er nogen, 
man ikke har set i lang tid, så kan man skrive 
’hej, hvordan går det’, men det er ikke akut 
spørgsmål, hvis man kan sige det på den måde.’ 
48.48 DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
 
’Jeg bruger det [facebook] ikke så tit, så det kan 
jeg godt undvære.’ 48.56 DGM, pige, 19 år, Has-
seris Gymnasium. 
’Jeg tror det, jeg bruger mest på facebook, det er 
billederne.(…) Fordi det er nemmere at få bil-
leder på den måde og se billederne, end det er at 
man skal til at låne en andens kamera, og man 
skal til at ligge billederne ind på ens egen com-
puter, eller låne en cd og få det hele installeret.’ 
49.19 DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
’Altså nogen gange bruger jeg youtube, men det 
er for det meste kun for at finde musik.(…) Det 
er meget forskelligt [hvad jeg finder]. Jeg hører 
meget radio, så det er meget, hvis jeg hører en 
eller anden sang deri, som jeg synes, der er god, 
som jeg lige kan gå ind og finde, det kan være 
TV2, det kan være Nephew, det kan være alle 
mulige forskellige.’ 49.40 DGM, pige, 19 år, Has-
seris Gymnasium.
’Jo, men det er ikke så tit, jeg går derind [på net-
bank].’ 49.48 DGM, pige, 19 år, Hasseris Gym-
nasium.
Mht. shopping: ’Jeg får sådan noget H&M og 
Ellos og sådan nogen i blade, og hvis der ikke er 
noget, jeg synes er spændende der, så gider jeg 
ikke gå på nettet.’ 50.03 DGM, pige, 19 år, Has-
seris Gymnasium. 
Altså kataloger som hun modtager med 
posten. Hvis der så er noget spændende: ’Så 
kan det godt være, at så kigger vi lige lidt på net-
tet eller… Så er det enten der i H&M eller Ellos.’ 
50.23  DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
 
’Jeg tror, der har været en gang, hvor jeg har købt 
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noget i et andet blad, fordi det har været noget, 
jeg har ledt efter i rigtig lang tid, og jeg så fandt 
det på nettet. (…) og så kiggede jeg selvfølgelig 
også efter nogle andre ting, også fordi jeg vid-
ste, at det er et engelsk mærke, og hvis jeg købte 
over et bestemt beløb, så fik jeg fragten gratis. 
Og så kunne jeg også lige se, om der var noget 
andet, så de ikke kun skulle til at fragte en ting, 
så kunne man også lige se, om der var noget, 
man skulle bruge eller...’ 50.57 DGM, pige, 19 
år, Hasseris Gymnasium.  
Dette er første og eneste gang DGM har købt 
via en engelsk hjemmeside. 
’Det har kun været ved H&M og Ellos. Andre 
steder har jeg ikke købt.’ 51.18 DGM, pige, 19 
år, Hasseris Gymnasium. 
Det er meget trøjer og kjoler DGM køber via 
disse butikker på nettet. 
’Det er også fordi, jeg synes, det er lidt træls at 
stå sådan i længere og vente ved kassen og gå 
rundt og prøve det og... jeg har ikke noget imod 
sådan decideret at prøve det, men jeg synes, der 
er så mange mennesker derinde hele tiden, at 
man skal stå i kø rigtig lang tid for at komme 
ind og prøve tingene.’ 51.48 DGM, pige, 19 år, 
Hasseris Gymnasium. 
’Jeg tror mest, det er fordi, jeg ikke så tit er inde 
i byen, fordi jeg har fri kl. 15.15, og så skal jeg 
måske ned og træne, og så har jeg også arbejdet 
ved siden af og så lektier også. Så jeg har ikke så 
meget tid til at tage ind til byen og se, kan jeg 
nu lide den her trøje, eller hvor er det nu, at de 
har de t-shirts henne og sådan nogle ting.’ 52.28 
DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
 
’Det er nemmere, det er mere overskueligt.’ 52.40 
DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
Bl.a. i forhold til tiden. 
’Det er meget med størrelser også, kan man jo 
sige. Hvis jeg skal finde den her sorte t-shirt, kan 
jeg så få den i en størrelse det og det eller, (…) og 
der kan de jo sige med det samme, [på nettet] ja, 
det kan du godt. Hvis ellers så inde i butikken, 
så skal du til at stå i kø et kvarter for at spørge 
om en pige, om de har den her størrelse.’ 53.07 
DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
’Jeg synes, det er nemmere og ja mere oversku-
eligt at kigge på nettet, for der er alle tingene 
linet op i, der ved man, at der kan man få den 
trøje i så mange forskellige farver, man kan ikke 
være sikker.(…) end at kigge i butikkerne.’ 53.32 
DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
’Jeg er næsten kun i Aalborg centrum. Det er 
meget få gange, jeg er ude i City Syd.’ 53.39 
DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
DGM forbereder sig ikke til tøseshoppeturen 
på nettet, de to ting hænger altså ikke sammen. 
’Altså nu kan man sige, jeg har været inde at 
købe en trøje i dag, og det er fordi min veninde 
har haft en på, hvor jeg synes den har været rig-
tig sød. Og der har jeg jo ikke kigget på nettet, 
hvor jeg kan få den henne, men jeg har spurgt 
hende, hvor har du købt den henne, og så selv 
været inde og kigge i den butik der, om den nu 
var så sød, som den var på hende. Så jeg kig-
ger ikke sådan på nettet og tænker, hvor kan jeg 
få den her trøje henne. Det kan jeg der og der, 
så går jeg derhen, eller hvilket tøj har de i den 
butik.’ 54.36 DGM, pige, 19 år, Hasseris Gym-
nasium. 
’Jeg tror det er fordi… eller det er fordi, inde i 
butikken der har jeg ikke så meget tålmodighed. 
Og hvis jeg ikke ved, hvad jeg vil have, så er det 
svært at finde noget, man godt kan lide, eller så 
kan man se, hvor meget man kan lide, og så er 
det svært at bestemme sig, hvor på nettet der ved 
du, at du skal bruge det og det, og så går du kun 
efter det og det. Du kan godt lidt kigge efter det 
andet, men det er ikke noget man behøver, det er 
ikke noget man sådan får kastet i hovedet.’ 55.14 
DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
DGM mener at der er alt for mange ting at 
vælge imellem i butikkerne, der er for meget 
eksponering og reklame, og det er meget 
uoverskueligt. 
’Der er alt for mange ting at vælge imellem. Det 
er meget uoverskueligt inde i byen frem for på 
nettet [og derfor vælger jeg] nettet [frem for] 
butikkerne inde i byen.’ 56.05 DGM, pige, 19 år, 
Hasseris Gymnasium. 
’Det er primært H&M, fordi det er der, jeg køber 
sådan mest tøj.’ 56.10  DGM, pige, 19 år, Has-
seris Gymnasium. 
Det seneste DGM har købt, er en top hun har 
kigget efter længe.
www oftest besøgt: facebook, hotmail og dan-
skenetbank
www brugt mest tid på: facebook, hotmail og 
danskenetbank
’Jeg bruger det ikke så meget nu med at købe 
(…)ting.’ 57.41 DGM, pige, 19 år, Hasseris 
Gymnasium. 
’Altså for eksempel netbanken bruger jeg sådan 
til at overflytte penge og se, hvor mange penge 
jeg har. Så behøver jeg ikke gå hen i automaten 
og lige få sådan et kontoudtog og sådan nogle 
ting. Så det er jo meget smart, men så meget tid 
synes jeg heller ikke, det sparer, for jeg tror ikke, 
jeg ville være gået ind i banken, hvis ikke jeg 
havde netbank.’ 58.12 DGM, pige, 19 år, Has-
seris Gymnasium.
’I sommerferien der skrev jeg mange mails til 
min veninde, for hun var på ferie, og så er det 
jo meget, så er det jo billigere end mail, og man 
kan skrive meget mere, end man kan i en sms og 
et postkort, det er også sådan lidt upersonligt en 
gang imellem, fordi alle folk kan læse, hvad det 
er man skriver. Så der har jeg i hvert fald brugt 
mailen meget.’ 58.42 DGM, pige, 19 år, Hasseris 
Gymnasium.
Det betyder meget for DGM med at være pri-
vat og ikke privat i det virtuelle rum: ’Det er, 
fordi jeg synes, ikke alle skal vide, hvad jeg går 
og laver hele tiden.’ 59.00 DGM, pige, 19 år, 
Hasseris Gymnasium. 
’Der er mange, der sådan skriver på… sådan 
offentligt jamen ’jeg har lige været sådan og 
sådan og sådan’, og jeg kan da godt skrive, at jeg 
har lige været i Spanien, men jeg ville ikke skrive 
sådan helt ned i dybden, hvad jeg lavede der-
nede, og hvad tøj jeg købte og sådan nogle ting.’ 
59.22  DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
På sammen måde som DGM har behov for at 
være privat i det virtuelle rum, har hun også et 
behov for at være privat i det fysiske rum. 
’Det med Aalborghus Slot der er man meget 
mere privat, der kan man snakke lidt højere om 
ting med veninderne, end man kan inde på C. 
W. Obels Plads også fordi dem ved siden af, de 
kan stå og høre. Og hvis nu man fortæller, at 
ham der Christian, han er sød, så kan det være, 
at de ved, hvem han er eller… ja, og det er meget 
rart at man ikke står sådan og føler, man bliver 
overvåget.’ 1.00.11 DGM, pige, 19 år, Hasseris 
Gymnasium. 
’Det betyder meget, at ikke alle folk kan høre, 
hvad det er, jeg går og siger, det er ikke alle folk, 
der læser, kan læse hvad jeg går og laver og pri-
vate ting.’ 1.00.32 DGM, pige, 19 år, Hasseris 
Gymnasium.





’Jeg vil sige sådan... det er sådan, om folk de er 
glade, eller det er sådan... man kan jo sige, at 
der er en lidt trykket atmosfære, det er, hvis der 
er nogen, der er sure eller kede af det, og man 
ikke helt ved, hvordan man skal reagere.’ 1.01.14 
DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
Hun synes ikke sådan, at der er nogen bestemt 
trykket atmosfære i nogle af byrummene i Aal-
borg, hun fornemmer det ikke.
’Jeg synes, det er sådan meget afslappet og stille 
og roligt, der er ikke nogen, der sådan råber i 
Aalborghus Slotspark. Det er meget stille og 
roligt, der er ikke så meget larm og folk de… 
man ser jo ikke folk, de står og råber af hinan-
den sådan rigtigt.’ 1.01.59 DGM, pige, 19 år, 
Hasseris Gymnasium. 
’Hvis man kommer ind, og man ser nogen, der 
står og råber, så vil man jo altid forbinde Slots-
parken med, at der er nogen, der ikke har det 
godt, nogen der er oppe at diskutere, så vil man 
måske ikke have det så godt med at være der.’ 
1.02.24 DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymna-
sium.
DGM mener at atmosfæren knytter sig til en 
fordeling på 70/30 mellem byrum og menne-
sker i forhold til, hvad der er afgørende. 
’For eksempel træerne, det gør det meget stille og 
roligt, med det grønne græs altså. Man får sådan 
en rolig følelse af at være derinde, og der er ikke 
så meget stress og jag. Der er ikke nogen der for-
venter, at man gør et eller andet, man kan ligge 
derinde hele dagen hvis man har lyst til det.’ 1 
.03.06 DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
’Jeg synes ikke at der er nogen [by- og parkrum] 
der sådan decideret har en dårlig atmosfære, 
sådan som jeg vil se det, så der er ikke sådan 
nogle steder, jeg vil undgå på det punkt.’ 1.03.28 
DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
’Jeg synes, der har været meget sådan byggerod 
sådan rundt omkring, som gør det lidt uroligt, 
og gør sådan, at man ikke helt ved om man får 
en tagsten i hovedet lige om lidt eller et eller 
andet.’ 1.04.14 DGM, pige, 19 år, Hasseris 
Gymnasium. 
’Det synes jeg, vi er sådan rimelige til i Aalborg 
[at holde renholdt og velholdt]. Der er mange 
skraldespande rundt omkring, man kan putte 
i. Det er selvfølgelig ikke alle, der bruger dem 
lige godt, men jeg synes, det ikke er sådan et helt 
vildt stort problem.’ 1.04.36 DGM, pige, 19 år, 
Hasseris Gymnasium. 
’Det [at folk sidder på bænkene] viser, at folk 
de gerne vil være der, at det er et rart sted, at 
de har lyst til at sidde der, at de ikke sidder der, 
fordi de er blevet tvunget til det, for det kan man 
ikke rigtig nærmest sige, at der er nogen der gør.’ 
1.04.51 DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymna-
sium.
DGM mener ikke, at der mangler bænke og 
borde nogle steder. 
’Der er mange cafeer man kan gå ind og sidde 
på, men det vil selvfølgelig mange gange kræve, 
at man køber et eller andet, men der er jo ikke 
nogen, der siger at man skal købe den store 
menu til 150 kr, man kan nøjes med at købe et 
glas vand hvis det er det.’ 1.05.18 DGM, pige, 19 
år, Hasseris Gymnasium. 
’Nogle gange er vi gået ind for at få et glas kakao 
og så lige få varmen, og så ud igen, hvis det er, 
fordi det er koldt.’ 1.05.29 DGM, pige, 19 år, 
Hasseris Gymnasium. 
Om DGM vil bruge bænkene, hvis der var flere 
bænke, vil nok komme lidt an på sæson bl.a., 
hun tror ikke, hun vil bruge dem her om vin-
teren. 
’Hvis det er vinter, så tror jeg ikke at jeg vil 
benytte dem [bænkene], men om sommeren, jo, 
så ville jeg da sætte mig, hvis jeg havde købt en is 
eller sætte mig der og spise den.’ 1.05.47 DGM, 
pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
Hvor eventuelle flere bænke skal placeres, er 
øjensynligt afhængigt af livet omkring bæn-
ken, ifølge DGM. 
’I sommers der sad jeg her ved mellem banken 
og turistkontoret [Nytorv], der sad jeg dernede 
og spiste min is, også fordi der er så meget liv, 
at der er noget man også kan sidde og kigge på. 
Nogen der går forbi, og der er nogen, der kører 
på cykel.’ 1.06.13 DGM, pige, 19 år, Hasseris 
Gymnasium. 
’Hvor man også kunne gå ned i Jomfru Ane Par-
ken, hvis man ikke bare vil sidde og spise isen 
men også sidde og snakke.’ 1.06.20 DGM, pige, 
19 år, Hasseris Gymnasium. 
Livet og menneskene er altså ifølge DGM vig-
tigt, men der må ikke være for mange: ’Jeg bli-
ver meget irriteret meget, meget hurtigt, hvis der 
er rigtig mange mennesker. Det gør... Jeg bliver 
ikke sådan decideret utålmodig, jeg bliver bare 
sådan lidt... Så kan jeg også gå et andet sted 
hen, eller så kan jeg også vente til i morgen til at 
gøre det her.’ 1.06.45 DGM, pige, 19 år, Hasseris 
Gymnasium.
[grøn beplantning]
’Altså der måtte da godt være nogle flere træer 
inde i byen, men altså det er, ikke fordi det 
sådan er livsvigtigt, at der sådan er der kom-
mer noget.’ 1.07.28 DGM, pige, 19 år, Hasseris 
Gymnasium. 
DGM mener at det nok er lidt mere ’miljøbe-
vidst’ med beplantningen i by- og parkrum-
mene og med miljø forstås stemning. 
’Det [træer og planter] kan danne et lidt mere 
roligt og afslappet miljø.’ 1.08.20 DGM, pige, 19 
år, Hasseris Gymnasium. 
’Problemet er at folk de oftest tager ind til byen 
for at shoppe eller hurtigt gå i Føtex for et eller 
andet, at de måske ikke lægger mærke til, hvor 
mange træer der er.’ 1.08.34 DGM, pige, 19 år, 
Hasseris Gymnasium. 
Det er meget forskelligt, hvordan DGM bruger 
og lægger mærke til byen og beplantningen: 
’Nogle gange kommer jeg ind til byen, fordi jeg 
lige skal have den cd nede i den butik, og så tager 
jeg hjem igen. Andre gange så går jeg rundt i 
et par timer og kigger lidt på det hele.’ 1.08.53 
DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
’Måske [ville jeg bruge] lidt mere tid, men jeg 
ville ikke sådan tager derind flere gange, jeg ville 
bare bruge mere tid, når jeg er inde i byen [hvis 
der var mere grøn beplantning]. Fordi så er det 
lidt mere hyggeligt og lidt noget andet at kigge 
på end bare butikker.’ 1.09.15 DGM, pige, 19 år, 
Hasseris Gymnasium.
’Der er mange ting at kigge på, og der er mange 
skulpturer, men det er ikke mig.’ 1.09.21 DGM, 
pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
Sammen med tøserne er det vigtigste at kigge 
på for DGM: ’Det er butikkerne. Butikkerne er 
det primære for mig.’ 1.09.40 DGM, pige, 19 år, 
Hasseris Gymnasium. 
Det næstvigtigste for DGM og tøserne er natu-
ren: ’Så kigger vi også lidt på naturen.’ 1.09.50 
DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium.
Til hvorvidt DGM og veninderne kigger på 
andre piger og deres tøjstil, når de bruger byen, 
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svarer DGM: ’Det er jeg bare en af dem, der ikke 
lægger mærke til. Der er mange fra min klasse, 
der kan sige ’ej, så du hendes sko’, hvor jeg sid-
der og tænker ’øh nej, hvad var det for nogen?’’ 
1.10.08 DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymna-
sium. 
’Altså jeg lægger da mærke til, hvis jeg synes, der 
er nogen, der har noget, jeg synes, der er virke-
lig, virkelig flot, men ellers så ser jeg det stort set 
ikke.’ 1.10.16 DGM, pige, 19 år, Hasseris Gym-
nasium.
DGM ville ligge mærke til, at der var flere træer 
i byen, hvis der var flere træer. ’ Jeg ville synes, 
det var dejligt, og jeg ville synes, det var flot, 
altså jeg ville måske bruge... Det er begrænset, 
hvor meget mere tid jeg vil bruge. Men måske en 
halv time mere eller sætte mig ned og snakke et 
sted udenfor i stedet for at stå og snakke.’ 1.10.53 
DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
Godt miljø ifølge DGM er sådan lidt parkag-
tigt.
Til spørgsmålet om hvor vidt, der er nok park 
i Aalbrog nævner DGM Kildeparken for første 
gang i interviewet: ’Vi har jo Kildeparken, men 
det er jo også et stykke væk fra…’ 1.11.14 DGM, 
pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
’Men det er også, fordi jeg har gået på Skipper 
Clement Skolen på et tidspunkt, og der var jeg 
jo i Kildeparken næsten hver dag, så det er jo 
bare sådan… Det er der bare. Jeg synes bare… 
Det er ikke altid de mennesker, jeg snakker med, 
der kommer nede i Kildeparken. Det er meget 
nogle unge nogen, der sidder omkring søen og 
drikker nogle øl og noget, og det er ikke... Det 
interesserer ikke mig.’ 1.11.43 DGM, pige, 19 år, 
Hasseris Gymnasium. 
’Jeg vil ikke sige, at jeg kommer nogen steder 
fordi det er menneskene, jeg interesserer mig for. 
Så er det sådan butikken eller stedet, jeg interes-
serer mig for.’ 1.11.59 DGM, pige, 19 år, Has-
seris Gymnasium. 
Selvom DGM altså tidligere i interviewet 
sagde, at menneskerne havde betydning, er det 
altså ikke af større betydning, end at det ikke 
er menneskene, der er trækker hende til et 
bestemt sted. ’Jeg har jo også været i Kridtgra-
ven, selvom jeg synes, det er lidt irriterende, at 
jeg får en bold i hovedet en gang imellem, og at 
der er nogen, der kommer op og er plaskvåde og 
sprøjter vand over det hele, men jeg kommer der 
også for det sociale, men også fordi det er dejligt 
derude. Det vil jeg jo også, jeg vil jo også tage 
derud, men i friluftsbadet  vil jeg ikke tage så 
meget ud, for der er så mange børnefamilier, og 
hvor der er så meget larm også.’ 1.12.37 DGM, 
pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
’Jeg vil ikke bruge friluftsbadet til noget. Jeg 
synes det ligger lidt for tæt på byen, der er lidt 
for mange mennesker, der kan stå og kigge på 
det hele, og jeg vil føle mig lidt overvåget der-
nede. (…) Der vil være for mange tilskuere til 
at man svømmer rundt og sådan nogen ting. 
Det kan måske også være, fordi jeg ikke svøm-
mer sådan helt vildt godt, at jeg vil ikke have 
at folk skal stå og grine af, at jeg ikke kan finde 
ud af det.’ 1.13.20 DGM, pige, 19 år, Hasseris 
Gymnasium. 
’Jeg vil ikke tage ind til byen for det, så vil jeg 
hellere tage til et andet sted, for eksempel Kridt-
graven eller Fjordmarken og ligge derude og…
Fordi der er ikke så mange mennesker.’ 1.13.35 
DGM, pige, 19 år, Hasseris Gymnasium. 
I Fjordmarken er der godt nok heller ikke så 
meget vand, man kan bade i, men det kan man 
til gengæld i Kridtgraven, men det er heller 
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Noter:
Ida markerer det 3 mindst attraktive område ved musikkonservatoriet som ikke er med på citykortudsnittet 




Navn: IDL  
Adresse: Degnelodden, 9000 Aalborg
Hasseris Gymnasium
18 år og går i 3. g
Efter gymnasiet vil hun holde 1-2 sabbatår, hvor hun blandt andet skal arbejde og rejse som frivillig i 
Ghana, Afrika 
Attraktive byrum:
’Nu skal jeg se om jeg kan finde stederne… Først 
så vil jeg tage Mølleå Plads.
JF: Det er noget af det mest attraktive?
IDL: Ja det vil jeg sige. Der sidder jeg ofte… 
Sådan, hvis man skal have noget at spise inde i 
byen eller noget.
JF: Hvad er det der gør den attraktiv?
IDL: Jeg synes det er et hyggeligt miljø. Der er 
lidt aflukket og der er nogle caféer, der er lidt 
springvand og lidt planter.
JF: Okay, så det er både de mennesker der er der 
og at der er lidt hyggeligt?
IDL: Ja, og der er lidt roligt og der er ikke nogen 
biler der og sådan noget…
0.03.14: Lad mig se… Jo så vil jeg også tage Kil-
deparken med.
JF: Hele Kildeparken, eller bare en del af den. Nu 
satte du en ring hernede?
IDL: Ja det var bare fordi jeg lige så Kildeparken 
(navnet på kortet).
JF: Det kunne være fint, hvis du markerede 
(hvad du bruger).
IDL: Okay. Der er sådan et springvand ved 
siden af legepladsen.
JF: Der opholder du dig meget?
IDL: Forholdsvist meget. Igen, når jeg lige er 
inde i byen. Det er ikke fordi jeg tager derind til 
dagligt bare for at være der, men hvis jeg så er 
inde i byen, så kan jeg godt lige ende med at gå 
igennem eller lige at sidde lidt med nogle venin-
der der og slappe af.
JF: Hvad er det der gør det særligt attraktivt?
0.04.00: IDL: Det er igen det, at der er noget 
grønt omkring en og der er roligt, og der sidder 
også nogle andre mennesker. Der er bare en hyg-
gelig stemning.
JF: Så det grønne er vigtigt?
IDL: Ja det synes jeg… Det sidste sted… Så skulle 
det nok være nede ved det nye havneområde.
JF: Hvor er det henne? Ved Jomfru Ane Parken?
IDL: Jeg ved ikke om det hedder det, men det er 
det sted, hvor der er trapper helt ned til vandet. 
JF: Så nede for enden af Toldbod Plads måske?
IDL: Ja nemlig.
JF: Det foretrækker du i forhold til resten?
IDL: Jeg synes det er hyggeligt man kan sidde 
helt ned til vandet, og på de trapper der, hvor jeg 
også ofte synes der sidder andre man kan have 
det hyggeligt med.
0.05.00: JF: Okay, så det er en blanding af men-
nesker og..?
IDL: Ja, og bare at man kan gå ned til vandet i 
forhold til områderne ved siden af.
JF: Men du sagde også noget med at der sidder 
andre.
IDL: Jamen jeg kan godt lide atmosfæren med, 
at der sidder andre end en selv og bruger områ-
det.
JF: Skal det være en bestemt type ”andre”?
IDL: Nej det tror jeg ikke er noget jeg tænker så 
meget over, bare man ikke sidder helt alene.
JF: Kan du prøve at sætte tal på fra 1-3, hvad der 
er de mest attraktive af de attraktive rum?
IDL: Altså, jeg tror – også sat i forhold til, hvor 
meget jeg er der, så er det nok mest Mølleå Plads 
jeg bruger.
JF: Så sætter du et 1tal der.
IDL: Okay. Og så må det være havneparken, 
eller hvad man kalder den, som er nummer 2, 
og Kildeparken nummer 3.
0.06.00: JF: Du valgte den prioritering efter, 
hvor meget du bruger det, eller hvad er det der 
gør det?
IDL: Det er lidt en blanding. Jeg er mest her 
(peger på Mølleå Plads på kortet), og det hæn-
ger vel også sammen med at det er her jeg bedst 
kan lide at sidde sammen med mine veninder og 
få noget at spise. 
JF: Er det et bestemt sted på Mølleå Plads i bru-
ger?
IDL: Der er bare nogle bænke, hvor man kan 
sidde. 
JF: I benytter jer ikke af caféerne?
IDL: Jo nogen gange, men vi køber oftest bare en 
sandwich et andet sted og så sætter vi os herned, 
fordi der netop er bænke, hvor man kan sidde og 
spise sin mad. 
JF: Du sagde at det er både rummet og menne-
skene der gør stedet attraktivt. Kan du fortælle 
noget om hvad der gør rummet attraktivt og 
hvad der gør menneskene attraktive?
IDL: Jeg synes for det første at det der gør rum-
met attraktivt er, at det er en lille gård der er 
lukket af oppe fra de andre veje.
0.07.00: Så man er lidt væk fra al larmen og 
trafikken. Og så kommer man ind i det her lidt 
hyggelige cafémiljø, hvor der er 2-3 caféer og de 
har deres borde og stole ude på pladsen. Så der 
er bare en god stemning.
JF: Og den gode stemning det er på grund af?
IDL: Jamen det er på grund af der er sådan lidt 
rislende vand… Der er bare roligt og planter 
omkring en.
JF: Okay. Og 2’eren?
IDL: Det var nede ved havnen. Der kan jeg bare 
godt lide at de endelig har fået lavet et ordentligt 
havnemiljø, hvor man kan sidde også og nyde 
mad, hinanden og at vi har en havn.
JF: Men du kommer der ofte eller hvad?
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0.08.00: IDL: Jeg ved ikke, ofte og ofte… Det er 
sådan mest om sommeren vil jeg sige, men jeg 
går da ofte forbi, men ikke ligefrem for at sidde 
altid.
JF: Okay. Og 3’eren der (Kildeparken)?
IDL: Det er igen, sådan lidt at gå igennem og 
nogen gange sidde der. Jeg opholder mig ikke så 
meget igen i Kildeparken, men jeg synes det er et 
hyggeligt sted.
JF: Så af de 3 steder, så er det egentlig mest det 
her (Mølleå Plads) du bruger?
IDL: Ja.
JF: Og de andre 2?
IDL: Det er lidt mindre, men jeg kommer der 
stadigvæk.
JF: Kan du prøve at tage den røde tusch og 
tænke over hvilke 3 steder der er mindre attrak-
tive i byen og hvorfor?
IDL: Ja… Altså, så vil jeg nok først tage Vester-
bro på grund af al trafikken.
0.09.05: JF: Er det hele Vesterbro?
IDL: Ja det er lige det… Ja det er lidt svært at 
sige, hvor henne…
JF: Du tegner bare rundt om, hvor det er. Du må 
tegne så meget du har lyst til.
IDL: Jeg synes der hvor Bispensgade kommer 
ud, det er sådan set hyggeligt nok, for der er også 
nogle caféer rundt omkring. Så det skal være i 
starten af Vesterbro i begge ender tror jeg. Og 
det handler mest bare om, at jeg synes selve byg-
ningerne i begge ender, de er ikke så spændende 
igen, og trafikken er ret kraftig.
0.10.00: JF: Så det der med trafik, det betyder 
ret meget?
IDL: Ja det synes jeg.
JF: Så hvis du skulle sige det igen i en hel sæt-
ning, så er det…
IDL: Så er det Vesterbro jeg mindst kan lide på 
grund af trafikken og larmen, og fordi jeg ikke 
synes at selve bygningerne er særligt indby-
dende.
JF: Okay. Har du 2 andre steder?
IDL: Så vil jeg gå ned til Kennedy Arkaden og 
deromkring.
JF: Selve arkaden?
IDL: Ja, egentlig også selve arkaden – må det 
også godt være inde i arkaden?
JF: Ja ja. Du markerer lige, hvor du har lyst til.
0.11.00: IDL: Okay… Eller busterminalen skulle 
det nok være… Dér!
JF: Det er pladsen (Kennedy Plads/Banegårds-
pladsen) du markerer der.
IDL: Okay. Så sætter jeg den lidt mere over i 
busterminalen eller hvad?
JF: Det kommer an på hvad du mener dernede. 
Det kan være du kan beskrive hvad det er for 
et sted?
IDL: Jo altså, det er området nede omkring ven-
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teterminalen, nede ved busterminalen.
JF: Er det inde i bygningen eller udenfor bygnin-
gen?
IDL: Det er inde i bygningen, men det handler 
mest om stemningen og de mennesker der er der. 
Det er blevet lidt til sådan et sted, hvor 13årige 
hænger ud og drikker nogle Breezers… Det er 
blevet til sådan lidt et slumsted. 
JF: Så du ville sætte mærke rundt om – det må 
så være der hvor den er, arkaden?
IDL: Ja
JF: Og der sagde du stemning og mennesker?
IDL: Ja.
JF: Hvad vil det sige?
0.12.00: IDL: Jamen altså, når man skal vente 
på bussen eller noget dernede. De mennesker 
de er lidt mere… hvad kan man sige… skumle 
mennesker. Altså folk som man ikke lige frem 
har indtrykket af, at de har et helt vildt godt liv, 
og så holder de til dernede. Og det skaber ikke så 
god en stemning.
JF: Så der nede er det udelukkende menneskene 
eller hvad?
IDL: Ja det vil jeg sige.
JF: Alle de andre steder der har du også nævnt 
de fysiske omgivelser.
IDL: Ja. Men det er sådan set menneskene der-
nede, for jeg synes egentlig Kennedy Arkaden i 
sig selv er fin nok. Jeg synes ikke det er fordi den 
er så slem, men ja, det er stemningen og men-
neskene dernede.
JF: Okay, men du kommer der så alligevel eller 
hvad?
IDL: Ja, men det er når man skal vente på bus-
sen eller noget i den stil.
JF: Har du et 3 sted?
0.13.00: IDL: Hmm (tænker sig om i lang tid). 
Lige umiddelbart kan jeg ikke komme i tanke 
om noget…
JF: Det kan være hvad som helst. Det er bare, 
hvor du oplever det er mindre attraktivt i byen. 
Eller hvor du helst undgår at komme.
IDL: Jeg synes at hernede omkring Strandvejen, 
ved Musikkonservatoriet og den store Kvickly. 
Der synes jeg ikke det er ret attraktivt.
0.14.00: Igen på grund af bygningerne, men 
også fordi der er rimeligt meget trafik.  
JF: Ja. Prøv at markere. Det er helt specifikt det 
sted?
IDL: Ja. Det er lige, hvor jeg kan komme på at 
jeg ikke synes der er så attraktivt. Det er ikke så 
lang tid siden jeg snakkede med mine forældre 
om at selve Musikkonservatoriet er rimeligt for-
faldent og området. Der er ikke blevet gjort så 
meget ved det.
JF: Så det er noget fysisk?
IDL: Ja det er det. Det er ikke fordi der er noget 
med menneskene dernede, det har jeg ikke 
umiddelbart tænkt over, så det er bygningerne.
JF: Hvad med selve rummet dernede?
IDL: Der er jo det her grønne område på den 
anden side (Fjordmarken), så det er mest ind 
mod Vestbyen omkring Kvickly og Musikkonser-
vatoriet som jeg finder mindre attraktivt. For på 
den anden side er der sådan set grønne områder. 
0.15.012: JF: Grønne områder betyder noget for 
dig?
IDL: Ja det gør de.
JF: Kan du mangler at sætte tal på, ligesom med 
de attraktive rum.
IDL: Så vil jeg egentlig sige at Kennedy Arkaden 
er det værste…
JF: Ja. Og det var på grund af?
IDL: Det er på grund af menneskene dernede og 
jeg synes ikke rigtigt der bliver gjort noget ved de 
mennesker der er dernede. Mange af dem kunne 
nok godt bruge noget hjælp. Så stemningen er 
ikke så god dernede. 
0.16.00: Og så vil jeg tage Vesterbro som num-
mer 2. Og det er på grund af den megen trafik 
og larm. Og så herover ved Musikkonservatoriet 
nummer 3… og det var lige, hvad jeg umiddel-
bart kunne komme i tanke om. Og det er altså 
fordi jeg synes det er et område der er ved at 
være lidt forfaldent.
JF: Hvornår bruger du alle de rum du lige har 
tegnet ind?
IDL: Dem jeg ikke kan lide?
JF: Ja. Og egentlig også dem du kan lide, hvis du 
vil tage dem bagefter.
IDL: Ja altså, Vesterbro, den er jeg nærmest på 
hver dag. Og det er jo sådan noget man bare 
skal igennem for at komme ind til byen eller 
over på den anden side af broen. Så det er sådan 
lidt fordi jeg er nødt til at komme igennem at 
jeg bruger Vesterbro. Og på samme måde med 
Kennedy Arkaden. Jeg bruger den kun når jeg 
skal vente på bussen, hvilket ikke er særligt ofte. 
Men når det så endelig er, så kan jeg ikke lade 
være med at tænke på stemningen dernede og 
typerne.
0.17.00: Og til sidst ved Musikkonservatoriet. 
Jeg kører ikke så ofte forbi, fordi jeg ikke er der 
så ofte…
JF: Men når du kommer der?
IDL: Så lægger jeg mærke til at tingene er lidt 
forfaldne.
JF: Hvad så med de attraktive (steder), hvornår 
bruger du dem og hvordan?
IDL: Jeg tror ved dem alle sammen, at så er 
det når jeg er inde i byen… Altså nu bor jeg 
lidt udenfor byen og så når man kommer ind 
til byen så, for eksempel, ved Mølleå Plads så 
er det for det meste, hvis man lige har købt en 
sandwich, så sætter man sig derned og slapper 
af og snakker. Og på samme måde nede ved hav-
nefronten, hvor man bare kan sætte sig ned lige 
og slappe af. Og Kildeparken det er mest, hvor 
jeg går igennem når jeg skal hjemad… jeg sidder 
ikke så ofte i Kildeparken.
0.18.00: JF: Når du skal hjemad?
IDL: Ja altså, hvis jeg bare cykler igennem eller 
går hjemad.
JF: Du bor i udkanten af byen?
IDL: Ja og nogen gange går jeg igennem Kilde-
parken.  
[kønsforskellig brug]
0.18.34: JF: Når du bruger Aalborgs by- og 
parkrum, er det planlagt med et bestemt formål, 
eller er det impulsivt når du går i byen?
IDL: Om dagen eller om natten?
JF: Begge dele. Det kunne være interessant at 
høre.
IDL: Det er rimeligt impulsivt vil jeg sige. Det er 
ikke fordi jeg planlægger på nogen måde, hvor 
jeg vil gå hen når jeg tager hjemmefra. Det er 
lige som det kommer og hvilken vej der er hur-
tigst, når jeg skal ind og købe nogle ting.
0.19.05: JF: Du træffer ikke aftaler? Går du alene 
i byen eller er du oftest sammen med nogen?
IDL: Hvis jeg skal mødes med nogen inde i byen 
– hvis vi skal ud og kigge i butikker eller sådan 
noget, så mødes vi oftest inde på Nytorv, for det 
er ligesom samlingspunktet de fleste ved hvor er, 
og der kan alle finde hen.
JF: Og hvor mødes i henne på Nytorv?
IDL: Det plejer at være ved hovedindgangen til 
Salling. Ja og i nattelivet, så er det jo bare i Jom-
fru Ane Gade, hvor det plejer at foregå.
JF: Så om dagen er hovedmødepunktet ved…
IDL: Ved Salling. Skal det skrives ind?
JF: Ja det kunne være meget fint, hvis du lige 
markerer det med et blåt X.
0.20.00: IDL: Mmh (Sætter kryds ved Salling v/
Nytorv). 
JF: Og om natten?
IDL: Så foregår det i Jomfru Ane Gade.
JF: Et bestemt sted?
IDL: Det skifter lidt vil jeg sige, men umiddel-
bart, så plejer vi altid at mødes på Spirit (of 
America – bar på hjørnet af Gaden og Ved 
Stranden).
JF: Hvorfor bruger du by- og parkrummene i 
Aalborg og hvornår?
IDL: Jeg tror ikke jeg bruger dem bevidst, når jeg 
er inde i byen og jeg tænker: ”Nu vil jeg lige gå 
det og det sted hen, fordi jeg synes jeg har lyst til 
Interview: IDL
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det.” Det kommer bare, hvis jeg går inde i byen 
sammen med nogle andre og vi lige skal sidde 
et sted. Så plejer de grønne områder at være de 
steder, hvor jeg har lyst til at gå hen.
0.21.00: JF: Men hvorfor? Er det nogen bestemte 
ting du plejer at gøre inde i byen? Hvad får dig 
egentlig ind til byen?
IDL: Det er butikkerne. Jeg tager ikke ind til 
byen for at sidde nede ved havnefronten, for 
eksempel. Det er butikkerne og caféerne.
JF: Du kunne ikke finde på bare at gå en tur?
IDL: Nej, det plejer at have et formål.
JF: Hvordan har den fysiske indretning af byens 
rum indflydelse på, hvordan du bruger byen? 
Har det nogen påvirkning på, hvordan du bevæ-
ger dig rundt?
IDL: Tjoeh… Det ved jeg snart ikke, for hvis det 
er en butik jeg bare skal hen i, så går man jo den 
vej, lige meget om det så er attraktivt eller ej.
0.22.00: Men jeg synes sådan set det er hyggeligt 
nok at gå over Gammel Torv forbi Budolfi Kirke, 
hvis man skal over i Vingårdsgade frem for at 
tage Boulevarden.
JF: Hvad sker der på Vingårdsgade?
IDL: Det er bare et eksempel. Det er der jeg ple-
jer at tage bussen fra.
JF: Kunne du prøve at beskrive hvad for en rute 
du typisk tager rundt i byen, og hvor du kommer 
til byen. Du bruger meget busser kan jeg forstå?
IDL: Ja. Forholdsvist… og cykel. Altså, bussen 
plejer jeg at tage her fra Vingårdsgade. 
JF: Så prøv at markere det med en cirkel. Hvad 
gør du så?
0.23.00: IDL: Så tror jeg oftest jeg går ned til 
Nytorv.
JF: Hvad for en rute vælger du der?
IDL: Så går jeg op ad Vingårdsgade og op til 
Budolfi Kirke og indover Gammel Torv og ned 
til Rådhuset. Og så det sidste stykke ad Boule-
varden (Østerågade) og så til Nytorv.
JF: Hvor I mødes?
IDL: Ja oftest.
JF: Hvad gør I så derfra? Du har nævnt nogle af 
de rum, hvor I plejer at tage hen, men du siger 
også at når I er i byen, så er det med et formål.
IDL: Oftest så vælger vi at gå ned ad Bispens-
gade eller gennem Salling og så til Algade. 
Bispensgade eller Algade, det er primært der vi 
går.
0.24.00: JF: Okay, så der vil det (tegningen) nær-
mest være et T?
IDL: Ja, med udgangspunkt i Nytorv.
JF: Kan du prøve at tegne ind, hvor I kommer i 
Bispensgade og Algade? Er det hele gaden?
IDL: Altså, der er selvfølgelig nogen butikker vi 
ikke går ind i, men umiddelbart vil jeg da sige at 
vi er inde og kigge i de fleste.
Bredegade
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JF: Ja okay. Men kan du prøve at tegne ind, hvor 
langt I når ned? Når I hele vejen ned for enden 
eller hvad?
IDL: I Bispensgade, der er vi hele vejen nede (fra 
Nytorv til Vesterbro), men i Algade, der plejer vi 
sådan set at stoppe umiddelbart der, hvor Bred-
gadde slutter.
JF: Så I går fra Nytorv til…
IDL: Vi går fra Nytorv til enden af Bispensgade 
ved Vesterbro.
0.25.00: Og så oftest fra Nytorv og gennem Sal-
ling og så nedad Algade og Bredgade og så slut-
ter det ved Bredgade.
JF: Kan jeg få dig til at tegne det ind?
IDL: Ja. Så skal det bare forestille vi går igennem 
Salling, og så ned ad Algade og opad Bredgade.
JF: I tager aldrig Nørregade?
IDL: Nej, og det er egentlig… Ja nu er der jo 
kommet det nye Friis, men det har jeg egentlig 
ikke brugt så meget. Men jeg synes bare at der 
hvor Nørregade begynder, der slutter de interes-
sante butikker også, og der sker ikke så meget i 
den ende.
JF: Hvad får jer så til at gå ned i nogle af de der 
rum du siger I bruger meget? Du siger I kom-
mer meget her ved gågadesystemet, men du har 
udpeget, for eksempel, Kildeparken og havnen, 
og det ligger jo ikke lige til.
0.26.00: IDL: Nej. Men det er hvis vi har købt en 
sandwich eller noget eller på vejen hjem, hvor 
vi bare lige skal sidde lidt. Så plejer vi at tage 
vores mad med enten til Mølleå Plads eller ned 
til Havnefronten.
JF: Hvordan har tilstedeværelse af andre men-
nesker betydning for, hvordan du bevæger dig 
rundt i byen?
IDL: Jeg synes det har meget betydning, fordi jeg 
synes det er vigtigt at der er andre mennesker 
omkring en der også har det hyggeligt i gaderne. 
Altså, bare hvordan de har det tror jeg også har 
meget indflydelse på, hvordan jeg har det.
JF: Er det en bestemt type mennesker?
IDL: Nej det vil jeg ikke sige.
0.27.00: JF: Så der er ikke nogen steder som, for 
eksempel, Kennedy Arkaden som du nævnte før, 
hvor menneskene har en betydning for at du ikke 
kommer der? Og er det nogen bestemte typer?
IDL: Nede i Kennedy Arkaden har jeg meget 
indtrykket af at det er nogle 13-14årige der sid-
der og drikker, og man tænker lidt at de godt 
kunne have brug for en smule hjælp eller nogen 
forældre der lige kom ind og gjorde et eller andet.
JF: Har det nogen betydning for dig hvilken 
type mennesker og aldersgrupper der opholder 
sig rundt omkring? Har du en idé om at der er 
nogen rum som er forbeholdt bestemte typer – 
nu har du jo lige nævnt Kennedy Arkaden som 
et eksempel.
IDL: Ja det har det nok. For jeg synes at ved 
Mølleå Plads, der er det forholdsvis unge men-
nesker der sidder der og det er nok også mest 
kvinder, når jeg nu tænker over det.
0.28.00: Sådan op til omkring de 35 år vil jeg 
sige…
JF: Okay, så de sidder dernede?
IDL: Ja hovedsageligt er det i hvert fald kvinder 
op til 35 år tror jeg.
JF: Og det har en indflydelse på at I vælger at 
sidde der?
IDL: Jeg ved ikke om det har en indflydelse på at 
jeg så vælger at sidde der. Jeg har aldrig rigtigt 
tænkt over at det lige skulle have en indflydelse 
på at jeg vælger at sætte mig der…
JF: Men i resten af byrummene vil du mene at 
det er meget blandet?
IDL: Jeg vil sige det er meget blandet… Eller i 
Kildeparken tror jeg mest det er unge mennesker 
der sidder der. De ældre mennesker går nok mest 
bare igennem. Det er mit indtryk.
JF: Så Kildeparken er mest for unge mennesker?
0.29.00: IDL: Ja det vil jeg sige, det er mit ind-
tryk i hvert fald. 
JF: Er det en bestemt type? Er det din type?
IDL: Jeg tror det er meget forskelligt… Det er 
svært at svare på.
[beskyttelse mod vold og kriminalitet]
JF: Er der nogen tidspunkter, hvor du føler dig 
ubeskyttet, når du bevæger dig rundt i byen? Det 
kan være både dag og nat, men vi er selvfølgelig 
interesserede i begge dele.
IDL: Om dagen der tænker jeg aldrig over at der 
skulle være noget, men det er også fordi der er 
så mange mennesker omkring en og det er lyst. 
Men om aftenen og natten tror jeg alle har prø-
vet at man tænker: ”Hmm, der er en mørk gyde.” 
Eller at der ikke er nogen mennesker omkring 
en.
0.30.00: Men jeg vil egentlig sige, at når jeg er i 
nattelivet, så føler jeg mig nok mest tryg ved at 
være i Jomfru Ane Gade, fordi der er flest men-
nesker selvom der også kan være slagsmål og alt 
muligt forskelligt. Men når jeg så begynder at 
skulle gå ned af de forskellige gågader om afte-
nen, hvor der slet ikke er nogen mennesker, så 
kan jeg godt tænke over om der går nogen bag-
ved. Men jeg vil ikke sige jeg føler mig utryg… 
Men jeg kan godt tænke over det.
JF: Det påvirker dig om natten og det har noget 
at gøre med mennesker. Kunne der være andre 
ting?
IDL: Jamen så skulle det være sådan noget som 
belysning og små gyder og der, hvor man ikke 
lige kan se ind om der er nogen.
JF: Så overblik?
IDL: Ja det kunne det godt være.
0.31.00: JF: Hvorfor er der nogen tider og nogen 
situationer der gør at du kan føle dig ubeskyttet? 
Kommer du ud for situationer, hvor du føler dig 
ubeskyttet i byens rum?
IDL: Ikke i dagtimerne, men om natten, og så 
skulle det være i sådan nogle situationer, som 
om natten, når man skal til at gå hjem fra byen. 
Og hvis nu man skal ned og have sin cykel der 
holder for enden af Bispensgade. Og hvis man 
skal hjem alene på den måde. Men hvis jeg går 
sammen med en anden, så føler jeg mig ikke 
utryg på nogen måde.
JF: Er der nogen rum du ville vælge fra om nat-
ten, som du godt kunne finde på at opholde dig 
i om dagen?
IDL: Jo helt klart. Omkring Gravensgade er der 
en lille bitte gyde, så man kan komme over til 
Gammel Torv fra Gravensgade uden at skulle 
over Algade.
0.32.07: JF: Er det den der hedder Latinergyden?
IDL: Ja det tror jeg det er, og den er meget lille og 
meget mørk om aftenen.
JF: Men den ville du godt kunne vælge om 
dagen?
IDL: Ja det ville jeg ikke have noget imod.    
JF: Men ellers handler det mest om at der er 
mennesker?
IDL: Ja helt klart.
JF: Kan selve rummenes indretning have nogen 
indflydelse (bygningerne, rummenes størrelse og 
så videre)? 
IDL: Ja igen. Latinergyden er jo virkelig lille, så 
det har helt klart en betydning. Og jeg ville heller 
ikke have noget imod at gå på Nytorv. Igen, fordi 
det er så stort og der er masser af belysning, så 
ja der har rummet også meget med det at gøre. 
JF: Hvilke 3 vigtigste ting ville du mene kunne 
gøre det mere trygt?
0.33.00: IDL: Altså nu lægger jeg jo mest vægt 
på mennesker… Det er jo svært lige umiddelbart 




JF: Kan du fortælle, hvor meget bruger du inter-
nettet om dagen, startende fra om morgenen 
når du står op og til du går i seng?
IDL: Jeg vil sige at jeg bruger det forholdsvist 
meget.




IDL: Nej jeg er først på nettet lidt senere på 
dagen, om formiddagen og noget i den stil. 
0.34.00: JF: Jeg tænker ikke bare internettet, 
men også mobil kommunikation, om du kan 
komme på nettet der. 
IDL: Nu kan min mobil jo gå på nettet, men det 
er ikke fordi jeg bruger det så forfærdeligt meget. 
Men jeg plejer at være på nettet fra omkring kl 
10 om formiddagen, og der er det sådan noget 
med lige at tjekke nyheder og Facebook. Og det 
gør jeg igen omkring eftermiddagen, ved 2-3 
tiden og så til sidst igen, nærmest inden jeg går 
i seng. Så det er sådan en 2-3 gange om dagen 
i hvert fald.
JF: Du siger du bruger Facebook. Hvad bruger 
du ellers? 
IDL: Jeg går ind og tjekker nyheder, vejrudsigt 
og emails…
JF: Handler du på nettet?
IDL: Ikke ret meget… Jeg gør nogen gange, men 
det er sjældent.
0.35.00: JF: Okay. Hvad handler du, for eksem-
pel, på nettet?
IDL: Det er mest tøj og nogen gange koncertbil-
letter.
JF: Hvad gør at du køber tøj på nettet, frem for 
at gå ned i byen?
IDL: Jeg tror mest det handler om, at der er 
nogle ting jeg ikke kan finde inde i byen. Men 
andre gange, så kan jeg også bare sidde og kigge 
på nogle forskellige tøjsider, og så finder jeg et 
stykke tøj som jeg ikke lige har set inde i byen, 
og så tænker jeg, jeg hellere må købe det over 
nettet.
JF: Bruer du nettet lige så meget til at handle 
som du bruger byen?
IDL: Nej, jeg er stadig mest inde i byen.
JF: Kunne du finde på at vælge nogle funktio-
ner i byen fra til fordel for internettet? Som, for 
eksempel, banken eller kommunen og handel?
0.36.00: IDL: Altså, jeg har netbank, hvor man 
kan ordne en hel masse, men jeg bruger stadig-
væk banken inde i byen. Så jeg vil sige, at selvom 
internettet er blevet en stor del af… (fylder mere 
og mere) og man kan gøre alle de ting på inter-
nettet som man nu kan, så vil jeg stadigvæk sige 
at jeg bruger byen noget mere. Så måske bruger 
jeg de ting (bank, kommune og handel) 25% på 
nettet og 75% inde i byen.
JF: Tror du at du vil komme til at bruge nettet 
mere?
IDL: Ja det tror jeg jeg vil, men det handler mere 
om udviklingen at man kan få alle sine ting på 
nettet – breve og…
JF: Men det har en betydning for dig også at 
komme ind (til byen) nogen gange og se på tin-
gene?
IDL: Ja det synes jeg helt klart. Også bare det 
der med at købe på nettet er lidt mere usikkert – 
om man egentlig kan passe tingene, og om man 
egentlig synes det er pænt i virkeligheden. Det er 
lidt mere trygt bare at gå ind i byen og prøve det.
0.37.00: JF: Kan du nævne de 3 websites du bru-
ger mest tid på?
IDL: Facebook… Og så vil jeg sige DR og… 
Altså nu er jeg lige gået ud af gymnasiet, men 
ellers ville jeg sige Lectio, men det ved jeg ikke 
om du vil have med.
JF: Nej det er fint… Men Facebook siger du. 
Hvad bruger du Facebook til?
IDL: Det er egentlig bare mest for at holde kon-
takten ved lige. Jeg har længe overvejet om jeg 
skal slette den (min profil), for jeg synes sim-
pelthen… Det tager så meget af ens tid, fordi 
man bliver fanget af alt det der sker derinde… 
Men nu er jeg stoppet på gymnasiet, og så ved 
jeg ikke helt, hvordan man skal holde kontakten 
med alle ved lige. Så ja. Det er mest bare for at 
kunne snakke med dem man normalt ikke lige 
ville kunne snakke med.
0.38.00: JF: Så Facebook… Ville du sige at du 
har brugt det mere i stedet for at møde folk?
IDL: Ja det vil jeg sige. Altså, det er billeder af 
forskellige ting og af dem man har været sam-
men med, for eksempel, fra ens klasse.
JF: Møder du så folk mindre, efter du begyndte 
at bruge Facebook?
IDL: Nej det vil jeg ikke sige. Fordi dem jeg snak-
ker med på Facebook, det er dem jeg ikke plejer 
at se normalt. Dem jeg nu har gået i klasse med 
de sidste 3 år, dem har jeg jo set til dagligt, så det 
er ikke fordi jeg gider skrive med dem på Face-
book, dem snakker jeg jo med…
JF: Så det er mere en forlængelse af det sociale?
IDL: Ja, det vil jeg sige.
[atmosfære]
0.39.00: JF: Har det en betydning for dig om tin-
gene er ordenlige og vedligeholdte – om byrum-
mene har en ordentlig atmosfære?
IDL: Ja det har det helt klart… Altså bare det 
at det ser ordenligt ud, det betyder meget. Nu 
nævnte jeg jo også nede ved Musikkonservato-
riet, der er ved at være lidt forfaldent. Jeg synes 
det betyder meget at man kan se, at byen går op 
i at passe på de forskellige bygninger vi har.
JF: Så hvis du skulle beskrive det i ord. Hvad vil 
du sige er atmosfære for dig?
IDL: Jeg synes det er atmosfære når folk hygger 
sig i gaderne og der er noget grønt man kan se på 
og der ikke er så meget trafik.
JF: Hvad vil det sige at folk hygger sig i gaderne?
IDL: Jeg synes det er når man kan føle at folk 
har det godt og griner og…
0.40.00: JF: Hvad laver de så?
IDL: Jamen så går de rundt sammen med nogle 
andre og snakker og spiser og kigger på tøj.
JF: Vil det have en betydning for, hvordan du 
bruger byen i fremtiden, hvordan atmosfæren 
er?
IDL: Helt klart. Bare nede ved Kennedy Arka-
den, de mennesker der er der nede, har stor 
betydning for at jeg ikke synes det er så fedt at 
gå derned. Men jeg synes sådan set at i resten af 
Aalborg by, der er der ikke nogen bestemte ste-
der, hvor jeg direkte synes at stemningen er dår-
lig, men lige nede ved Kennedy Arkaden synes 
jeg ikke den er ret god.
JF: Men dernede har det ikke så meget at gøre 
med vedligehold eller hvad?
IDL: Nej det er menneskene dernede vil jeg sige.
0.41.00: JF: Nu har du sagt menneskene dernede 
og du har sagt vedligehold nogle andre steder. 
Hvis du skulle tænke over, hvordan der rent fak-
tisk ser ud. Arkitekturen, belægninger og hvad 
for nogle materialer der er anvendt. Hvordan 
har det indflydelse på – eller har det indflydelse 
på, hvordan du bruger byen?
IDL: Jeg ved ikke om, hvordan arkitekturen 
ser ud, har direkte indflydelse på, hvordan jeg 
bruger byen. Men jeg synes helt klart at der er 
hyggeligere inde i midten af Aalborg by og gåga-
derne, hvor der er lidt ældre bygninger og arki-
tektur end nede ved Kennedy Arkaden der er 
sådan en kæmpe stor kolods med en masse glas.
JF: Hvad med selve rummene mellem husene? 
Du har for eksempel nævnt Mølleå Plads…
0.42.00: IDL: Noget med noget vand og noget 
med nogle grønne områder…
JF: Ja. Har det nogen betydning for dig?
IDL: Jeg synes det har betydning at der kommer 
lidt grønt og lidt vand, så det ikke kun er de her 
hårde materialer man er omgivet af hele tiden.
JF: Og hvad med dine muligheder for at gøre 
ophold. Synes der er ordentlige muligheder for 
det i byen? 
IDL: Jeg synes helt klart at det er vigtigt at der 
også er nogle steder i byen der er opholdssteder, 
hvor man lige kan sidde og få en slapper fra alt 
det tumult der ellers er rundt omkring i byen.
JF: Hvor er det henne der er tumult?
IDL: Bare, generelt, i gågaderne er der jo ikke 
nogen mulighed for bare at sidde og slappe af. Så 
der er det vigtigt at man lige kan gå ned til Møl-
leå Plads eller op på Gammel Torv og sidde der.
JF: Savner du at der er mulighed for at sidde og 
slappe af på gågaden?
0.43.00: IDL: Nej ikke umiddelbart, for der er jo 
66
andre områder. Så jeg vil sige at gågaden, det er 
bare meningen man skal gå og shoppe der.




JF: Hvilken betydning har det grønne og 
beplantning for dig? Er der nogen rum du hel-
lere vil sidde i fordi det er grønt, eller er det lidt 
ligemeget når du er inde i byen?
IDL: Jeg kan godt lide de steder, hvor der er 
noget grønt og nogle træer eller bare natur, for 
nede ved havnefronten der er der jo vand man 
kan se på men der er ikke helt vildt meget grønt.
0.44.00: Men på Mølleå Plads der er der både 
grønt og lidt vand, og det skaber bare en god 
stemning. Mens at på Vesterbro, der er der bare 
trafik og ikke ét eneste grønt område.
JF: Man da du nævnte det sted nede på havnen, 
så markerede du stedet med trapperne, hvor det 
er ren asfalt.
IDL: Ja, men det er mest det her med at der er 
nogle trin man kan sidde på som går helt ned til 
vandet. Så man kan komme helt tæt på vandet 
og naturen og sidde dernede.
JF: Bruger du det meget – at det ikke behøves at 
være en bænk? Det kan godt bare være et trin 
eller en trappe?
IDL: Ja helt klart. Netop de trin der man kan 
sidde på.
JF: Bruger du det andre steder i byen?
IDL: Hvor man bare sådan kan sidde?
JF: Ja. Er der nogen steder, hvor du kan finde på 
at slå dig ned?
0.45.00: IDL: På Nytorv er der sådan nogle 
vandbassiner, sådan nogle trekantede nogen, 
hvor man også kan sidde på kanten. Der har jeg 
da også siddet nogle gange.
JF: Tror du du ville komme til at bruge rum-
mene mere, hvis der var grønt?
IDL: Det tror jeg, det vil jeg sige. Fordi lige nu, 
jeg synes ikke det er fordi Aalborg er så grøn 
igen, jeg synes godt det kunne blive meget bedre. 
JF: Hvor henne, for eksempel?
IDL: Det jeg godt kan lide, det er ved Nytorv 
når det bliver sommer, så kommer der en masse 
blomster i nogle kummer og det bliver meget 
hyggeligere og der er nogle forskellige farver. 
Mens om vinteren der er det måske også mere 
begrænset, hvor mange blomster man lige kan 
sætte ind. 
0.46.00: Så kommer det her kolde ”betonudtryk” 
tilbage, og man får ikke lyst til at opholde sig der. 
Det er bare at man skal igennem Nytorv for at 
komme et andet sted hen.
JF: Men du kan godt finde på at opholde dig der 
om sommeren?
IDL: Ja. Altså, netop på de der forhøjninger, 
hvor man kan sidde.
JF: Er der andre rum, hvor du synes det skifter 
karakter? Nu har du nævnt Nytorv. Er der andre 
rum du tænker du ville bruge noget mere, hvis 
det var mere grønt? 
IDL: Det ved jeg sådan set ikke… Det kan jeg 
ikke lige umiddelbart komme i tanke om.
JF: Er der en bestemt type beplantning du synes 
er mere attraktiv end andre?
0.47.00: IDL: Det ved jeg ikke… Sådan ved 
Nytorv – jeg kan bare godt lide at der kommer 
nogle farverige blomster ind.
JF: Hvad med græs. Bruger du det til at sidde på, 
for eksempel, når du er oppe i Kildeparken, eller 
er det bænkene du vælger?
IDL: Nede i Kildeparken tror jeg umiddelbart 
bare jeg sidder på bænkene, så der bruger jeg 
ikke græsset så meget.
JF: Så det betyder ikke rigtig noget om man har 
arbejdet med det (græs)?
IDL: Ikke umiddelbart græsset. Jeg synes egent-
lig bare at det hjælper rigtigt meget at få nogle 
blomster ind ligesom på Nytorv.  
[FRIIS]
0.48.00: JF: Bruger du Friis?
IDL: Overhovedet ikke. Jeg har været der én 
gang og det var ugen efter det åbnede, ellers har 
jeg overhovedet ikke været dernede. 
JF: Hvordan kan det være?
IDL: Altså, jeg synes at butikkerne, der var ikke 
så forfærdeligt mange nye, og mange af dem der 
er kommet dernede, dem kan jeg også finde i 
resten af gågaderne. Eller også er det bare noget 
tøj som jeg kan finde andre steder i byen.
JF: Så det (Friis) tilbyder dig ikke rigtigt noget 
nyt?
IDL: Nej, og jeg tror også det handler meget om 
at det ligger lige for enden af der, hvor jeg også 
har sagt tideligere, at jeg stopper.  Det ligger lige 
en tand for langt væk synes jeg. 
JF: Men det ville ikke kunne trække dig længere 
ned?
IDL: Nej, det har det i hvert fald ikke gjort 
endnu.
JF: Da du så var derinde – var der så forskel på 
at handle derinde i forhold til at handle ude i 
gågaderne?
IDL: Ja der er meget mere ligesom ude i Aalborg 
Storcenter, man er jo lukket inde i en kæmpe 
bygning.
0.49.00: JF: Så det har en betydning om man er 
indenfor eller udenfor?
IDL: Ja det synes jeg. Jeg synes der er lidt mere 
koldt inde i Friis, selve atmosfæren – det er ikke 
så hyggeligt.
JF: Kan du prøve at uddybe det med atmosfæ-
ren?
IDL: Jeg synes bare der er meget stilrent og, 
hvad kan man sige, rene skinnende klinker og en 
masse glas – ja jeg synes ikke det er så hyggeligt. 
JF: Så du tror ikke det vil have nogen indfly-
delse på sigt på, hvordan du kommer til at bruge 
byen? Tror du, du kommer til at bruge den del 
af gågaden mere?
IDL: Det tror jeg ikke. Det tror jeg virkeligt ikke, 
netop fordi jeg ikke føler at der er noget ekstra at 
komme efter nede i Friis.
JF: Hvad synes du der mangler, hvis der skulle 
noget andet derned?
0.50.00: IDL: Det er lige det… Jeg tror bare der 
mangler nogle helt nye anderledes butikker. 
Nogle butikker, hvor man tænker: ”Jeg skal bare 
derned!” og der er nogle ting man bare ikke kan 
få andre steder. Og indtil videre synes jeg sagtens 
jeg kan få alle mine ting i resten af byen.
JF: Hvad med det der ”indenfor” og ”udenfor”, 
kunne du forestille dig at det kunne konkurrere?
IDL: Jeg tænker sådan lidt, at når jeg tager ind 
til byen, så er det for at gå udenfor i Bispens-
gade, men hvis man nu tager ud til City Syd , ud 
i Storcentret, så går man indenfor, og så tager 
man derud for at være derude. Jeg synes bare at 
når man tager ind til byen, så handler det også 
om at gå udenfor inde i Aalborg by.
JF: Så du vil sammenligne (Friis) med City Syd?
0.51.00: IDL: Ja helt klart.
JF: Når du vælger City Syd, handler det så om at 
du kan gå indenfor, eller er det fordi der er nogle 
bestemte butikker der tiltrækker dig derude?
IDL: Jeg vil sige, at det handler umiddelbart om 
at jeg kan gå indenfor derude.
JF: Og når du kommer ind til byen, så er det 
fordi du vil opleve noget andet?
IDL: Ja det synes jeg.
JF: Men hvad er der gør at gågaderne er en bedre 
oplevelse eller en anden oplevelse end at være 
ude i City Syd? Er det de samme butikker der 
ligger derude?
IDL: Ja, det er meget meget de samme butikker. 
Men inde i gågaderne, der er bare en lidt mere 
hyggelig arkitektur og varme og mennesker.
0.52.00: Mens igen, ligesom i Friis, ude i City 
Syd handler det om at have nogle pæne, rene, 
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dreng, 20 år, Nørresundby Gymnasium
I sin fritid arbejder han i Føtex på Nytorv i Aalborg midtby.
Efter gymnasiet vil han holde sabbatår, arbejde og spare op til en rejse i Sydøst Asien
 
Attraktive byrum:
00.02.00: JF: Hvor der er mest attraktivt?
JBF: Der hvor jeg mest opholder mig, det er efter 
skolen med klassekammeraterne i Kildeparken. 
Så jeg tegner bare eller hvad?
JF: Du tegner bare hele Kildeparken ind, eller 
hvis der er nogle bestemte steder du opholder 
dig…
JBF: Det er nok der udenom legepladsen… 
Sådan der.
HH: Det er du rimeligt sikker på?
JBF: Lige præcis… Og hvis jeg må få lov til at 
tage opad ved Aalborgtårnet med?
0.03.00: HH + JF: Nej. Helst inde på kortet…
JBF: Helst inde på kortet… Hmm lad os tænke… 
Jeg skal lige kigge mig rundt omkring her… Hvor 
ligger Budolfi Plads? … Den ligger der… Jeg skal 
lige tænke mig om… C.W. Obels Plads. Der er 
nogle gode caféer derinde, hvor vi nogen gange 
bare sidder og spiller lidt terningespil og sidder 
og drikker et par øl.
JF: Er der nogen bestemte caféer du hænger ud 
på?
JBF: Jeg kan ikke huske hvad den hedder, den 
ligger lige overfor Jensens Bøfhus. (han mener 
Klostertorvet)
0.04.00: JF: Det er altså en bestemt café i bruger 
meget inde på C.W. Obels Plads.
JBF: Ja den ligger lige dér. 
HH: Men hvorfor det? Sidder i også udenfor og 
spiller?
JBF: Ja der er et par borde udenfor, og så er det 
den der ligger nærmest til Gaden (Jomfru Ane 
Gade) af de caféer.
HH: Der er også en pølsevogn…
JBF: Ja lige præcis, men den bruger vi ikke.
HH: Men den ligger jo i skygge?
JBF: Det gør ikke noget.
HH: Kigger i efter damer?
JBF: Når vi er alene drenge der inde, kan vi ikke 
lade være.
JF: Så det er et prima sted at kigge efter damer?
JBF: Ja det er hele Aalborg sgu!
HH: Men jeg spørger bare. Hvorfor lige det sted?
0.05.00: JBF: Jeg ved egentlig ikke hvorfor, det er 
bare blevet et stamsted… Jeg tror at det er fordi 
at os danskere er satme så konservative. Hvis vi 
går ind i en bus, så vil vi gerne sidde dér på den 
plads. Og så fandt vi bare den café, og jeg kan 
ikke huske om de havde et tilbud på noget. Og så 
er vi bare blevet siddende der, og nu er det blevet 
vores sted ikke.
JF: Så det er et sted, hvor i er sikre på at møde 
nogle af de andre (vennerne)?
JBF: Ja. Altså, personalet er super flinke, der er 
altid plads og plads til os i hvert fald når vi kom-
mer engang efter skoletiden, ved 2-3tiden.
JF: Kan du sige, hvor ofte i er derinde? Er det 
flere gange om ugen?
JBF: Én gang om ugen, nogen gange kan det 
være to gange om ugen, men ikke så meget mere, 
for vi er jo trods alt studerende.
HH: Er det et attraktivt sted det der? Altså også 
pladsen.
JBF: Ja. Altså, pladsen kunne være flottere, men 
det er en fin plads og der er mange gennemgå-
ende der.
0.06.00: JF: Når du siger den kunne være flot-
tere. Hvad synes du der ikke er flot ved den?
JBF: Nu tænkte jeg på den kedelige belægning 
der er der, den har haft pænere dage. Lade os 
bare sige det sådan.
JF: Er det fordi den er slidt? Er det på grund af 
materialerne?
JBF: Det kunne have været nyere og der kunne 
have været lidt flere blomster og planter der… 
Den kan være lidt kedelig at se på, men det er 
ikke en jeg vil klage over.
HH: Men hvorfor skal den være flottere? Skal 
den tiltrække flere folk?
JBF: Flere piger… Altså ja. Jeg tror den ville til-
trække flere folk, hvis den var lidt flottere… Det 
var to… Så har vi, hvis jeg må kigge rundt… Så 
vil jeg faktisk sige nede ved havnen. Ikke parken 
dernede, for den er så ny og alt det vejarbejde 
der er…
0.07.00: Men lidt længere henne ved broen ved 
bowlinghallen og så overfor.
JF: Ved Seaport?
JBF: Ja lige præcis, ved Seaport ja.
JF: Du kommer meget ved Seaport?
JBF: Vi bowler ikke så meget derinde, men vi 
kan godt lide poolbordene derinde, du ved ti 
kroner for et spil, og Studenterhuset, de har ét 
poolbord.
HH: Men hænger i også ud udenfor der?
JBF: Ja fordi så er der havnen, hvor vi sidder 
der, og så kører vi hen og køber en sandwich fra 
Bogø, og så tager vi den med derhen og så sidder 
vi ellers bare og kigger udover vandet.
JF: Men det er nede på den her del af parken 
på den her side af broen og ikke over i den nye 
park?
JBF: Nej fordi der er så meget vejarbejde…
HH: Kan du ikke lige tegne forbindelsen, hvis 
det hænger sammen med det der foregår oppe 
på poolcentret.
0.08.00: JBF: Det kan jeg godt. Hvis vi sidder og 
spiser sandwich her, så tegner jeg et S her og så 
X, hvor vi spiller pool. Men sandwichen den får 
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det er en fælles interesse
grøn beplantning:
hvis det betyder noget for mange 
mennesker, og der kommer 
mange mennesker herind, så giv-




vi helt herude fra. Det er Øgadekvarteret – vi 
gider ikke til at gå rundt i byen, når vi har biler.
JF: I kører rundt?
JBF: Ja. Eller det vil sige, vi parkerer bilen ved 
den parkeringsplads der er her, ved skolen her. 
Og det koster vel ti kroner for et par timer, så det 
er jo ikke så slemt.
HH: Det er altså helt gratis at køre ned til Jom-
fru Ane Parken og holde dernede.
JBF: Nå det har jeg slet ikke set, desværre.
JF: Men det vil sige, at når I tager en bytur, så 
starter den ofte herude, hvor i parkerer i det her 
parkeringshus?
0.09.00: JBF: Nej vi parkerer gerne nede ved 
havnen der, ved bowlingcentret, der er en række 
parkeringspladser.
JF: Så det er sådan typisk: ”Her starter Aalborg-
turen”.
JBF: Ja, men først kører vi ud og henter en sand-
dengang med Tallship Race, dengang det var 
der. Så hvis vi siger her og så kan der stå ”vej-
arbejde”.
HH: Men er det mere end vejarbejde?
JBF: Ja. Altså, jeg synes det er et super fedt pro-
jekt de laver med den park dernede. Og den, for 
sig selv, ser også flot ud og jeg tror den bliver rig-
tig flot på et tidspunkt. Den er allerede begyndt 
at tage lidt form nu. Men alt det arbejde, det gør 
bare at man ikke har lyst til at sidde der, for man 
gider ikke høre på alt det vejarbejde og alt det 
rod.
HH: Der skal være orden i tingene?
JBF: Lige præcis. Det skal være flot og idyllisk! 
Ikke kun den lille prik dér.
HH: Og det sidste sted?
0.11.00: JBF: Jamen så har vi… Så vil jeg fak-
tisk sige Budolfi Plads her. Det er lige her uden-
for. Og det er måske mig der er lidt snæversy-
wich, og så kører vi derned og parkerer bilen der. 
Men det er ikke nogen ting vi gør på samme tid 
de tre ting. Det varierer.
HH: Men det er ikke sådan at I hopper ud af 
bilen og går op på strøget og køber en Bogøsan-
which der?
JBF: Nej det gør vi ikke, det tager for lang tid, 
og så har vi ikke tid til at sidde og chille lidt 
med vores mad… Det vil jeg sige, det er mine 
tre favoritter.
JF: Kan du så prøve at tegne de tre byrum ind du 
synes er mindre attraktive?
JBF: Det vil jeg sige på grund af alt det vejar-
bejde der er hernede (ved havnefronten omkring 
Jomfru Ane Parken), men jeg ved ikke om jeg 
skal tegne det ind fordi det er midlertidigt…
0.10.00: JF: Du tegner bare ind…
JBF: Så er det faktisk hele afsnittet her. Den har 
engang været attraktiv for os, hele siden her, 
72
net, men jeg synes der er for mange ”ikke mine 
typer” der er hér. Også omkring Studenterhuset 
der. Det er et fint nok sted, men det er ikke mine 
typer der hænger der.
JF: Det er menneskene som gør det?
JBF: Ja lige præcis. Altså, det er ikke fordi jeg har 
noget synderligt imod dem. Det er bare ikke lige 
dem jeg ”klikker” med der er der.
JF: Okay, så det er ikke rummet som sådan?
JBF: Det er ikke rummet som sådan, det vil jeg 
ikke sige. Jeg synes det er menneskene der præger 
rummet.
HH: Men hvad mener du? Du bliver vel ikke 
slået ned af de folk?
JBF: Nej nej de er stille og rolige, det er slet ikke 
det. Der er måske lidt mange mørke typer, som 
man kan have lidt fordomme imod, og man får 
måske lidt tilbud af noget forkert…
0.12.06: HH: Du kan snakke lige ud af posen 
her.
JBF: Jeg snakker lige ud af posen. Det er godt. 
Lad os se…
HH: Men der er altså uattraktivt og der bryder 
du dig ikke om at komme?
JBF: Nej, det er ikke mit sted… Lad mig lige se…
HH: Men du kender Aalborg godt?
JBF: Jeg kender Aalborg okay… sådan da. Jeg vil 
så sige, at de steder jeg ikke kan lide, der kom-
mer jeg jo så heller ikke, så der er nogle ukendte 
steder for mig… 
Hmm, men så vil jeg sige trafikmæssigt og han-
delsmæssigt – Reberbansgade.
JF: Og det er hele gaden?
JBF: Ja, fordi det er ubehageligt at komme 
kørende der. Det eneste vi laver derinde, det er 
at købe dürum fra Sason – det smager så også 
skide godt. 
0.13.00: Medina… det er det nye der i hele 
hjørnet, med den løbebutik der. Den har jeg 
ikke noget forhold til endnu, for der hænger jeg 
ikke… Og så vil jeg næsten tage hele det med 
herude…
JF: Det er alle Karréerne op til Reberbansgade?
JBF: Ja lige præcis.
JF: Trafikmæssigt?
JBF: Ja lige præcis, trafikmæssigt… Jeg synes 
bare der er så meget trafik og så meget kaos der.
HH: Er det de folk der er der?
JBF: Nej dem har jeg ikke noget imod. Jeg synes 
det er fedt nok at der er sådan en frugthandel 
der á la mellemøstens gamle dage, hvor de kan 
være og det er fedt nok de er der. Dem har jeg 
ikke noget imod overhovedet.
HH: Men der går jo også rygter om at det er en 
barsk gade.
0.14.00: JBF: Der går rygter om Reberbansgade 
som ”Aalborgs voldtægtsgade”, det kan selvfølge-
lig påvirke lidt…
JF: Men det er ikke så meget menneskene der 
som det var på, for eksempel, Budolfi Plads?
JBF: Nej ikke lige så meget, det er mest trafik og 
Kaos der… ligesom det er ved at blive omkring 
Friis og Føtex, det er satme heller ikke gennem-
tænkt.
HH: Det kan vi hurtigt blive enige om.
JF: Så det var tre af hver. Kan du prøve at sætte 
numre på hver kategori (1-3 – mest og mindst)?
JBF: Så vil jeg faktisk sige som jeg har sat det nu. 
Det (havnefronten) er det mindst attraktive på 
grund af alt det vejarbejde.
JF: Så sætter du et 1tal der.
HH: Og det var det mindst attraktive? Prøv at 
sige hvad det er, så vi har det på bånd.
JBF: Det (havnefronten) er det mindst attrak-
tive på grund af alt det vejarbejde og mangel 
på idyl. Det er ikke særligt harmonisk at sidde 
på en stille og rolig plads og høre på hamren og 
banken.
0.15.00: Og så vil jeg måske ændre min mening 
om 2’eren og 3’eren, fordi der er så meget kaos 
ude ved Reberbansgade (så den skal være num-
mer 2). Jeg synes jeg er en god bilist, men jeg 
synes det er ubehageligt at køre der, for du ved 
aldrig om der kommer en kørende imod dig, og 
det kan sagtens være en der kører hurtigt.
JF: Så Reberbansgade er 2’eren?
JBF: Det er 2’eren. Og så er det selvfølgelig 
3’eren der er Budolfi Plads, og det er på grund 
af menneskene der er der. Jeg synes egentlig ikke 
det gør noget at tage en genvej der. Jeg har ikke 
noget imod at tage en genvej ved Budolfi kirke 
og rundt om der. Vis jeg parkerer min bil oppe 
ved Superbrugsen, så er det jo fint at gå den vej 
omkring. Men jeg synes tit at det er om aftenen 
at der er mennesker som ikke er af min kaliber.
JF: Så det varierer også med tider på døgnet, 
hvornår du kan lide at opholde dig der?
0.16.00: JBF: Ja Lige præcis… og hvor mange 
mennesker der er inde i centrum.
HH: Du snakker lidt om døgnet. Prøv at fortæl 
historien om, hvad det er du oplever.
JBF: Okay. Hvis jeg går derinde kl. 2-3-4 stykker 
inde i byen, så er der mange mennesker inde i 
byen – rigtigt mange mennesker. Og så er det 
jo en stor variation af mennesker. Og så har jeg 
ikke noget imod at gå der (ved Budolfi Plads) 
som sådan. Men hvis det er om aftenen og især, 
hvis der er koncert inde på Studenterhuset, så er 
der mange atypiske mennesker derinde, som jeg 
ikke er den største fan af. Og det er simpelthen 
derfor. Så vil jeg hellere gå en anden vej. Gå hen 
omkring Posterland (butik på hjørnet af Algade 
og Boulevarden) og så op til Superbrugsen der 
(via Algade).
JF: Så du vælger simpelthen en anden rute?
JBF: Ja, hvis der er alt for mange… hvis der er 
sådan noget metalmusik derinde, det er jeg ikke 
så stor fan af… Men det er jo bare min smag 
kan man sige.
0.17.00: HH: Du er ikke atypisk, der er mange 
mennesker der vælger at bruge rummene med 
udgangspunkt i hvad for nogle mennesker der 
er. Men jeg vil gerne høre noget mere om de der 
mennesker. Er det fordi de deler øretæver ud?
JBF: Nej det er det ikke. Jeg synes egentlig bare… 
eller sådan vil jeg da også selv have det, at hvis 
jeg er til en koncert, så er det da fedest at det er 
dem der kan lide det musik der er, der samles 
deromme. Og jeg ved ikke om det er fordi jeg vil 
give dem den ro eller det bare er fordi jeg ikke 
kan lide musikken, men jeg går bare ikke den vej 
fordi de er der. Og så har de også det at samles 
om og jo flere der er der samles om det, jo federe 
er det. Og hvis der så ikke er så mange menne-
sker der samler sig om det de gør – jamen så er 
de en minoritet.
0.18.00: HH: Det lyder som om du har en helt 
klar fornemmelse af, hvem de er og du er. Hvor 
går du til koncert henne? Og hvor har i det fedest 
henne?
JBF: Jeg går nok mest til koncerter i Skovdalen 
og det er nok mest sådan noget som Runrig, 
Kim Larsen og Lars Lilholt – altså god gammel-
dags dansk musik. Og så tager jeg til koncerter 
på Train (Århus) eller i Vega (København), og 
det er når de store navne kommer. Jeg er mest 
til hiphopmusik. Så når der kommer navne som 
”Redman”, så er jeg dér.
HH: Men der er ikke så meget af den slags i Aal-
borg vel?
JBF: Der er faktisk ingenting af den slags i Aal-
borg. Vi har Gigantium, hvor der nogle gange 
kommer nogle store navne. Men der har ikke 
rigtigt været nogen indenfor hiphopgenren i 
mange år.
HH: Hvordan kan det være?
JBF: Det ved jeg ikke. Jeg tror simpelthen bare 
at København og Århus er lidt større og så er 
de lidt hurtigere ude, når de ved at der er nogen 
der er på turné. Simpelthen. Der er Aalborg for 
langsom.
0.19.00: HH: Men er her noget musik?
JBF: Ja i Aalborg? Vi har ét af Danmarks bed-
ste hiphop communities synes jeg. Vi har mange 
”undergrounds” og vi har mange ”hosts”… Men 
vi har mange små hiphopstævner. For eksempel, 
det gamle Krukow… hvad er det nu det heder 
nu… ”Viva ” (ligger i Maren Turis Gade). Under 
Krukows tid der var det meget blandet derinde. 
Det var sådan et diskotek der var meget åbent 
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overfor alt, og der var mange hiphop-arrange-
menter – og det er der også nede på Viva, og det 
synes jeg er super fedt! At komme ind et sted, 
hvor du ikke hører ”Tiger-musik” (Tiger = disko-
tek i Jomfru Ane Gade) eller gammel rockmu-
sik, men simpelthen bare den genre – hiphop og 
soul/funk. Det er fedt!
0.20.00: JF: Så det at du er en del af en subkul-
tur, det har betydning for hvor du bevæger dig 
i byen?
JBF: Det kan det have ja. Det synes jeg.
HH: Men de folk du er sammen med og dig, ryk-
ker I jer ud i (byens) rum?
JBF: Altså om vi har vores sted at være som 
subkultur? Jeg synes det flytter sig lidt. Vi har 
hiphop på Huset og vi har… ja hvor fa’en skal 
det være henne… Jeg tror at sådan en subkul-
tur som hiphop den vandrer. For eksempel, her 
da der var 9000nu – det der for Røde Kors. Der 
stod vi inde på Nytorv og lavede noget under-
holdning der.
0.21.00: Vi havde nogle freestylere til at stå 
der, og vi havde… jeg ved ikke hvis I har set 
talentshowet, ham (??? Utydelig mumlen Raber 
måske) kom og lavede et show, og vi havde noget 
breakdance der. Sådan noget som der er typisk 
for vores kultur og som der er mange menne-
sker der kan se, selv gamle mennesker. For der 
er mange der tænker: ”Hold da op, at man kan 
sådan noget med en cykel, det er jo et mirakel i 
sig selv!”, og så giver de en skilling til den gode 
sag. Og ellers, da der var ”hashens dag” i Kilde-
parken… Jeg er ikke en fan af stoffer og sådan 
– jeg kan rigtig godt lide øl, men det er meget 
hiphopkulturen der ryger hash. Og så var der 
rigtig mange af dem derinde. Der var en masse 
bonghoveder og ældre-generationen var derinde 
for at vise at de også støtter op om fri hash.
Kildeparken
0.22.00: Og ellers så var der alle mulige arran-
gementer – hiphop, rap-battles og breakdance 
igen, på den scene der er stillet op inde i Kilde-
parken.
HH: Men det der hiphop, det kommer fra USA 
ikke? Hvor foregår det henne derover?
JBF: Det foregik i New York – Bronx og Har-
lem…
HH: Udenfor eller indenfor?
JBF: Det foregik meget i ”ware houses” – altså 
forladte bygninger, og så rykkede det ellers ud på 
gaden, hvor det gik ud på at få mange menne-
sker med, så mange mennesker som muligt, og 
så stillede to mennesker sig op og battler. Og den 
der så vinder får en hvis anerkendelse fra andre 
folk. Og så bliver det udbredt på den måde, at: 
”hvis han får så meget anerkendelse, så kan jeg 
da også begynde at spytte nogle ord!”. Og så 
begynder de at gøre det.
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0.23.00: Det foregik mest udenfor der i starten. 
Og så blev det sat op, ikke kun i forladte haller, 
det kunne, for eksempel, være inde på et disko-
tek som vi gør det her i dag i Viva her i Aalborg.
HH: Jamen faktisk her jeg set nogen her på 
Nytorv. De stod og dansede en lørdag kl. 13.
JBF: Det er der også nogen der gør – rykker 
udenfor og står og laver den battle. Men, man 
vil gerne have mange mennesker med. Man vil 
gerne have flest mulige mennesker med. Og så er 
det fedt at kunne gøre det et sted, hvor vi ved, at 
hvis det begynder at regne, jamen vi kan blive 
her stadigvæk. Hvis det bliver lidt koldt, jamen 
vi kan blive her stadigvæk. Og måske er det ikke 
alle mennesker der er så store fans, så vi generer 
ikke nogen.
JF: Er det vigtigt at have et publikum?
0.24.00: JBF: Det er meget vigtigt at have et pub-
likum. Du kan ikke stå to mennesker og battle 
alene… eller jo det kan vi godt, men der er jo 
ikke lige så meget ”rush” idet, som hvis du har et 
publikum der kan lide det du siger.
JF: Men det er derfor i stiller jer op, for eksempel, 
på nytorv så? Og er det vigtigt at der er andre 
end lige dem fra kulturen der ser det?
JBF: Det er aller vigtigst at dem fra din kultur er 
der og støtter op omkring dig. Og så er det også, 
jeg vil ikke sige det er vigtigt, men det er rart 
at have andre mennesker – almindelige menne-
skers anerkendelse.
HH: Nu snakker du meget om Kildeparken, 
men hvad med Nytorv, har I noget dernede? 
Der kunne man jo godt være sådan en lørdag 
eftermiddag.
0.25.00: JBF: Det kunne man sagtens. Der har 
nogle gange været nogen, også lige omkring her-
nede ved ”borgermesterhuset” (det gamle råd-
hus), der har et par gange været nogle der har 
stået med en mikrofon. Men det kan bare ikke 
blive så stort et arrangement. Så er der meget 
planlægning med det, og så skal man sørge for at 
det er en god dag og solrigt. Der var vi heldige til 
den indsamling at der var der godt vejr.
HH: Men der er plads til jer?
JBF: Der er plads til os, vi kan slet ikke klage 
over rummene på nogen måder.
HH: Føler I at I bidrager til bylivet?
JBF: Det føler vi ikke på den måde. Vi vil hellere 
være indenfor, hvis vi har vores medmennesker 
derinde. Men vi har nogle gange rykket udenfor, 
og det er også fedt.
0.26.10: JF: Men nogen gange er I udenfor, og 
det er meget selektivt, hvor I er. Er det altid i for-
bindelse med et arrangement I rykker ud? Eller 
kan I finde på at gå ud spontant?
JBF: Det plejer at være i forbindelse med et 
arrangement. Det kan jeg ligeså godt være ærlig 
og sige. Vi plejer helst gerne at være indenfor 
som, for eksempel, ”Hiphop på Huset” eller inde 
på Viva, for der ved vi, at dem der kommer der, 
det er dem der vil høre på os. For eksempel, jeg 
synes det var meget uhøfligt, da vi havde det 
arrangement med indsamlingen, gamle menne-
sker de gik lige igennem os. Vi havde dannet en 
ring, hvor ham Raber (?) han lavede nogle stunts 
med sin cykel, og der var op til tre ældre men-
nesker der bare vadede igennem. Det er meget 
uhøfligt!
0.27.00: HH: Så hvis I laver noget ude i det 
offentlige rum, så er der nogen der ikke har 
respekt for jer?
JBF: Ja lige præcis. Når vi har dannet den cir-
kel – en lukket cirkel, hvor folk de kan kigge ind 
på, hvad Raber (?) lavede på den cykel, så er 
der en gammel mand der bare vader igennem 
og er fuldstændig ligeglad med Rabers (?) cykel-
kunst. Og det er jo mangel på respekt for vores 
subkultur… Okay, han skal måske nå bussen, 
men det tager da kun halvandet sekund lige at 
gå udenom den cykel der! Det var da utroligt…
JF: Er det sådan noget der ville kunne afholde jer 
fra at gøre noget lignende igen?
JBF: Jeg ved ikke om det ville kunne afholde os, 
men man bliver da en lille smule fornærmet. 
Og vi ville ikke kunne holde sådan noget cykel-
noget indenfor. Så skulle det være inde i en stor 
hal, men det har vi ikke til rådighed. Så cykling 
og break dancing, det foregår mest udenfor. Men 
det er ikke så stort som rap battles er.   
       
[kønsforskellig brug]
0.28.17: JF: Når du bruger Aalborgs by og 
parkrum er det planlagt eller er det med et 
bestemt formål?
JBF: Der kan jeg ligeså godt sige, at det er 
bestemt ikke impulsivt, det er meget planlagt, 
når jeg skal ind i byen. Jeg er ikke sådan en der 
går ind i byen, bare for at være i byen, det er jeg 
faktisk ikke… Bare for at gå en tur igennem for 
at kigge på butikkerne… Det tror jeg meget piger 
gør: ”Hvad skal vi lave? Lad os tage ind i byen”.
JF: Du tror ikke de planlægger?
JBF: Jo til en hvis grad, men de er meget mere 
impulsive end os drenge er.
0.29.00: Jeg planlægger min tilstedeværelse inde 
i byen.
JF: Er det noget du gør i god tid i forvejen?
JBF: Et par dage… Altså, vi kan godt blive enige 
om, os fra klassen: ”Skal vi ikke sætte os ind og 
få en øl her på torsdag?”. Det kan vi godt. Men 
hvis vi finder ud af det på dagen, og så tager 
derind på dagen, så er det pigernes initiativ. De 
siger: ”Hvad siger i til vi skal spise sammen?” 
eller et eller andet… Hvis nu man ikke har 
nogen planer, så kan man godt gøre det jo. Men 
sådan tænker jeg ikke, jeg tænker at, hvis jeg 
skal ind i byen skal jeg have affundet mig med 
det et par dage før.
HH: Så du er ude et par dage i forvejen, og så 
ved i hvad i skal lave?
JBF: Ja stort set.
HH: Hvordan foregår din første komsammen 
eller dit første stræk?
0.30.00: JBF: Det er mest, hvis der er en der 
mangler noget. Hvis jeg går med mine drenge og 
så der er en der siger: ”Nå. Jeg skal have nogle 
sko.” Så siger vi: ”Jamen vi kan godt tage i byen 
på fredag.” ”Ja lad os gøre det!”. Og så når vi 
kommer derind: ”Hov, jeg er egentlig sulten.” 
”Jamen vi kan da godt købe en sandwich, hvis 
det er”.
HH: Når I så siger på fredag, sætter I også tids-
punkt på?
JBF: Nej. Vi siger ikke fredag kl. 2 vi siger bare 
på fredag. Og når vi så kommer til fredag, jamen 
så: ”Okay, hvornår har du fri?” ”Jamen jeg har 
fri kl. 2.” ”Okay, det har jeg også. Skal vi sige kl. 
3?”.
HH: Og hvordan foregår det?
JBF: Over sms, eller over telefonen bare… Det 
kunne også være over Facebook, hvis det var.
JF: Har rummenes indretning nogen betydning 
for, hvordan du bruger Aalborg by? Er der nogen 
rum du vælger fra på grund af arkitektur, belæg-
ning eller beplantning?
0.31.00: JBF: For mit personlige vedkomne, 
egentlig ikke. Men når jeg går i lidt større grup-
per, og især hvis der er piger iblandt, så påvir-
ker de, hvor vi går hen. Og der skal jeg ikke gøre 
mig klog på, hvad de tænker om beplantning og 
sådan, men for mit vedkomne…
HH: Men det du siger, er at, hvis du gik sammen 
med nogle drenge, så er det lige meget. Hvad 
ville I så gøre?
JBF: Jamen så ville vi bare vade igennem uden 
at kigge på blomsterne eller noget som helst. 
Hvis jeg, for eksempel, går med to af mine kam-
merater, så går vi bare med næsen efter det vi 
skal have.
HH: og hvad er det i skal have?
JBF: Jamen det er, for eksempel, hvis vi skal have 
en T-shirt eller en sandwich eller noget. Så går 
vi derhen og så hjem. Det er ikke sådan at vi 
holder en pause og så skal jeg lige kigge på den 
butik, og så skal jeg lige derhen. Og der skal jeg 
heller ikke have noget.
HH: Ok, men prøv lige at fortælle, hvad der sker, 
hvis I går sammen med nogle piger.
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JBF: Hvis vi går sammen med nogle piger, så er 
der mange af dem der vil: ”Årh, vi skal lige hen 
og kigge i den butik der!”.
0.32.00: Og så os drenge, vi vil være nødsaget til 
at stå og vente på dem og…
HH: I står ikke inde i butikken?
JBF: Nej, vi står gerne udenfor butikken. Det 
kommer an på om det regner eller om det ikke 
regner. 
HH: Og så står i ude på strøget eller hvad?
JBF: Ja så står vi bare og kigger på hinanden 
som om at vi… Jamen man bliver lidt primi-
tiv ikke? Så står man bare og kigger og tænker: 
”Hvad fanden laver jeg her?” og kigger rundt på 
de flotte piger der går forbi… Tidsfordriv!
HH: Har i nogen steder at sidde ned?
JBF: Det kommer an på, hvor det er henne. 
Altså, hvis der er en bænk, så sætter vi os på 
den bænk.
HH: Hvor er det henne på de to strøggader?
JBF: Det kommer an på hvilke butikker pigerne 
vil i…
JF: Hvor plejer de at slæbe jer hen?
JBF: Jamen det er strøget altså… Hvis det er… 
Der plejer at være bænke omkring den gågade, 
hvor Salling ligger på, der er nogle bænke læn-
gere opad. På Bispensgade synes jeg ikke der er 
nogen bænke.
0.33.00: Det har jeg slet ikke tænkt over fak-
tisk…
HH: Men sætter I jer så på en bænk oppe ved 
Salling?
JBF: Ja, hvis pigerne er derinde i mere end 2 
minutter, så sætter vi os på en bænk, og hvis de 
er der inde i 1 minut, jamen så har vi nok ikke 
nået at sætte os ned på en bænk.
HH: Men, hvor slæber de der piger jer hen?
JBF: jamen, det er mest shoppingsteder, og det er 
tit pigernes initiativ at vi skal ind i byen…
HH: Men I kommer jo med, så der må da være 
en grund til det?
JBF: Ja selvfølgelig. Man bliver da lokket af det 
modsatte køn, det er da klart.
JF: Hvordan har tilstedeværelsen af andre men-
nesker indflydelse på din brug af byen?
JBF: Den har vel stor påvirkning på mig. Især 
som det jeg siger med Budolfi Plads, med kon-
certer og sådan.
0.34.00: Hvis der er mange fra én gruppe men-
nesker, som er der, så kan jeg godt føle… Jamen 
så går jeg bare udenom ikke? For ikke at putte 
for meget lys på mig selv, og for ikke at gøre 
opmærksom på mig selv. Det er især… Altså nu 
har jeg nok nogle fordomme, ikke bare overfor 
indvandrere, men somaliere, dem er jeg ikke så 
stor fan af, fordi jeg synes de har et temperament 
der er lidt mere unormalt end andre mennesker. 
JF: Gør det at du vælger nogen steder fra i byen?
JBF: Nej det gør bare at jeg går udenom dem. Jeg 
vil ikke sige at jeg vælger nogle steder fra i byen 
på grund af dem.
HH: Men du er jo en stor dreng. Du er jo stor 
og stærk…
JBF: Jeg vil ikke sige jeg har en truende adfærd 
på nogen måde overhovedet.
HH: Sådan oplever jeg dig heller ikke, og vi har 
også haft andre af din slags herinde, som også er 
meget opmærksomme omkring hvad der foregår.
0.35.00: Men hvad med nede ved Nytorv? Er der 
mange af din slags? Føler du dig hjemme der?
JBF: Jeg kan sagtens gå igennem Nytorv uden 
at føle mig kigget på, på nogen måde. Og jeg 
ved der står mange ude foran Mc Donalds, 
men det er meget mindreårige, så dem tænker 
jeg ikke noget om overhovedet. De er bare igen-
nem sådan en fase, hvor de lige skal have noget 
opmærksomhed. ”Fair nok” tænker jeg så, det er 
da i orden.
JF: Stod du selv foran Mc Donalds engang?
JBF: Nej det gjorde jeg bestemt ikke. Sådan har 
jeg aldrig været. Jeg har aldrig rigtig haft et 
behov for at få opmærksomhed fra andre end 
piger, dengang i 7 og 8 klasse. Jeg har ikke behov 
for at få opmærksomhed og det har jeg aldrig 
haft. Men for at vende tilbage til spørgsmålet 
– så vil jeg blive påvirket af rum, hvis mange 
af dem fra min subkultur er der, så vil jeg også 
joine dem.
0.36.00: HH: Jeg kan sige dig at overskriften på 
dette forskningsprojekt hedder ”Det mangfol-
dige byrum”, og det stiller også spørgsmålstegn 
ved, hvor mangfoldige de forskellige mødesteder 
er. Det er derfor vi stiller spørgsmål.
JBF: Altså, vi har det meget med at der skal være 
plads til alle… Der skal være plads til alle, og 
hvis der er mange af én slags lige her, så vil jeg 
gerne give dem den plads, og så tage en anden 
vej.
HH: Er der plads til alle i de der byrum?
JBF: Jeg føler at der er plads til os, og man kan 
godt være lidt egoistisk og kun tænke på sig selv 
– og jeg tænker jo ikke så meget på andre kultu-
rer og sådan. Men hvis de mangler plads, jamen 
så må de jo skabe sig plads. Jeg føler at for mange 
år siden var der ikke plads til os, men det føler 
jeg vi har skabt os.
0.37.00: Det var især i takt med den gang ”Stre-
etammo” (tøjbutik på Boulevarden)lagde sig til, 
der begyndte mange at handle derinde, og så 
begyndte de at…
JF: Du handler selv derinde kan jeg se. 
JBF: Det gør jeg. Alt mit tøj er derinde fra.
JF: Så en shoppingtur i Aalborg for dig…
JBF: Den foregår på Boulevarden og ikke inde 
i Aalborg… Ja sokker handler jeg i Bilka og 
sådan, men altså…
JF: Så det er Streetammo og Boulevarden?
JBF: Ja. Jeg har mange kammerater der handler 
inde i byen, i ”Butler” og sådan noget, og så går 
jeg med dem.
HH: Men du siger ”inde i byen” og ”ude på 
Boulevarden”, men der er jo ikke mere end 400 
meter.
JBF: Ja, hvor jeg skiller byen, det er faktisk ved 
Nadias Sandwich (på Boulevarden). Derom-
kring, der går min skillevæg mellem indenfor 
byen og udenfor byen.
0.38.00: HH: Hvor slutter byen så i øst og vest?
JBF: Den slutter ved Vesterbro, fordi jeg vil fak-
tisk næsten ikke engang sige at Reberbansgade 
er en del af byen. Så den slutter ved Vesterbro, 
og så går den hen der til ”Ved stranden”.  Så går 
den (byen) langs stranden, forbi Nytorv og hen 
ad til Slottet. Så går den opad mod Hovedbib-
lioteket.
HH: Slutter byen så der ved indgangen til 
Hovedbiblioteket?
JBF: Nej den slutter lidt længere ude af, fordi der 
er lidt butikker der går ud af, men der er ikke 
mange butikker… 
0.39.00: Så ved Hovedbiblioteket og de få butik-
ker der ligger der, og så ellers tilbage af mod 
Nadias Sandwich – det er byen. 
[beskyttelse mod vold og kriminalitet]
JF: Er der nogen steder du føler di ubeskyttet 
mod vold og kriminalitet her i byen, og nogen 
bestemte tidspunkter?
JBF: Så skal det være, hvis man er i Jomfru Ane 
Gade en aften, og der er en eller anden der er 
lidt for fuld der kommer busende imod en. Jeg 
vil ikke føle mig bange, men der kan godt være 
nogle store idioter derinde engang imellem, og 
så plejer man bare at gå væk. Jeg er ikke en 
slagsbror på nogen måde. Jeg har nogen kam-
merater der er lidt skruet forkert sammen oppe i 
hovedet, men plejer vi bare at få vendt siden til, 
og så går det væk.
0.40.00: Der er jo ikke nået formål i at stå i 
et slagsmål inde i byen, også især med alle de 
kameraer der er derinde.
HH: Virker kameraerne?
JBF: Jeg har ikke noget forhold til kameraerne…
HH: Det kan du jo se. Gør de det alligevel – slås 
de alligevel selvom der er kameraer?
JBF: Der er mange der slås derinde. Jeg tror også 
der er mange der ikke ved der er kameraer der-
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inde. Jeg har en kammerat, og på et tidspunkt, 
hvor der var en der var ved at komme op og 
toppes med ham, og så siger jeg til ham: ”Det 
er dumt at stå og slås herinde, prøv at kig på 
alle de kameraer der er rundt i byen.” og så står 
han kigger og siger: ”Nå… øøøh… er der kame-
raer?”. Og så siger jeg: ”I kan gå ned på havnen 
og slås, der er ikke nogen kameraer!”
JF: Gjorde de så det?
JBF: Ham den ene, han ville gerne ned på hav-
nen, men ham min kammerat han gad jo ikke 
gå med derned.
HH: (lidt utydelig lyd) Men du er i Jomfru Ane 
Gade (og så kan jeg ikke høre spørgsmålet).
JBF: Ikke for mit vedkomne. Jeg opholder mig 
mest i Jomfru Ane Gade, men ellers så tager jeg 
den vej… Ikke ad Bispensgade, men under den 
(arkaden) ved Photocare. Der kan man godt gå 
igennem hen til Viva. Der føler jeg mig overho-
vedet ikke truet eller noget som helst.
0.41.05: HH: Føler du at der usikkert andre ste-
der? 
JBF: Overhovedet ikke. Jeg føler mig slet ikke 
usikker inde i Jomfru Ane Gade. Selvfølgelig er 
der nogle diskoteker, hvor jeg er mere på end 
andre som, for eksempel, sådan noget som Tiger, 
der er jeg ikke inde. Men det er fordi, det er min 
musiksmag der gør at jeg ikke nyder det over-
hovedet.
HH: Men når du så går ud, er der andre steder 
som, for eksempel, Vestbyen, hvor du vil sige der 
er du ikke (tryg)?
JBF: Det eneste sted, hvor jeg tænker, det er lidt 
et sært sted at gå alene, det er ved Reberbans-
gade. Der går jeg aldrig hjem fra byen.
JF: Hvad er det der gør Reberbansgade (utryg)?
JBF: Det er nok bare alle de rygter med alle de 
voldtægtssager der har været.
JF: Så det er mere rygter?
JBF: Ja lige præcis. Jeg har ikke noget kendskab 
til voldtægtssager nogen steder faktisk…
0.42.00: Én fra en skitur engang, men det har 
ikke noget at gøre med Aalborg.
HH: Men det er ikke sådan at du kender nogen 
der er blevet slået ned og det derfor afholder dig 
fra nogle områder?
JBF: Nej. Jeg kender mange der har været oppe 
og toppes med nogen, men det har været i hele 
Gaden.
HH: Selvom du siger det er rimeligt trygt der-
nede omkring Jomfru Ane Gade, kunne man så 
gøre det endnu mere trygt?
JBF: Jeg synes i princippet de har gjort det godt 
med ”visitationszonen”. Men det er der ikke 
mere er det?
JF: Det tror jeg ikke, jeg tror de har lukket det 
ned. Det var lige omkring det mord der…
0.43.00: JBF: Ja, men den fungerede fremra-
gende.
HH: Men hvad med de der videokameraer?
JBF: For mit vedkomne er de der for at gøre mig 
lidt mere tryg. For hvis der sker mig noget, så 
kan jeg gå til politiet, og så er der en chance for 
at de har ham på kamera.
HH: Hvad med lys dernede?
JBF: Jeg synes egentlig der er god belysning der-
inde.
HH: Hvordan kommer du hjem derinde fra? Så 
kan du vel ikke tage bilen?
JBF: Nej nej, jeg tager slet ikke bilen derind. Jeg 
tager en taxa hjem. Der er nogle få gange, hvor 
jeg er gået hjem, men så har det været sammen 
med en kammerat. Så har vi måske ikke lige haft 
penge til en taxa, så har vi brugt alle vores penge 
på øl.
HH: Hvor tager i taxaen fra?
JBF: Lige for enden af Jomfru Ane Gade, der 
holder der altid 40 taxaer.
HH: Hvordan kommer i ind til Jomfru Ane 
Gade?
JBF: Det er også med taxa, eller hvis vi får nogle 
forældre til at køre os. Så vores bytur den starter 
ved en privatfest og ellers kommer vi direkte ind 
til Gaden. Og så er vi der. Og hvis vi vil have 
noget at spise, så plejer vi at tage den pizza der 
ligger lige for enden af Gaden.
0.44.00: JF: Det vil sige der er ikke nogen 
bestemte ruter, det er mere noget med at opsøge 
nogle bestemte steder?
JBF: Ja faktisk. Vi har jo nogle bestemte steder 
vi går på – de diskoteker vi bedst kan lide, men 
hvis vi møder nogle andre kammerater der er 
nogle andre steder, så går vi bare med dem jo. 
Og så tager vi hjem, når vi føler vi ikke kan mere 
eller når kassen lukker.
  
[internettet]
0.44.45: JF: Hvor og hvornår bruger du internet-
tet (dagsberetning)?
JBF: Jeg bruger internettet meget. Når jeg står op 
bruger jeg ikke internettet, og jeg har ikke min 
computer med i skole, så der bruger jeg heller 
ikke internettet, medmindre vi har nogle opga-
ver, hvor vi skal bruge internettet.
0.45.06: Men så snart jeg kommer hjem fra skole 
tænder jeg computeren og logger på Facebook. 
Jeg vil faktisk erklære mig selv lidt afhængig af 
Facebook.
HH: Hvor mange timer er du på?
JBF: Hvis jeg kommer hjem fra skole kl 2, så er 
jeg på til kl. 4, og så efter aftensmaden igen. (sid-
der og tænker højt over hvor meget han er på), 
jeg er altid sammen med mine kammerater om 
aftenen, men 5 timer om dagen faktisk, hvor jeg 
er på Facebook. 
HH: Men hver morgen der er der ingen compu-
ter?
JBF: Der har jeg slet ikke tid. Jeg er en sløserøv 
til at stå op, så når jeg vågner så har jeg satme 
stress på!
0.46.00: HH: Men så er du henne i skolen, og 
hvordan bliver du opdateret er det med sms?
JBF: Når jeg er i skolen så snakker jeg mest med 
kammeraterne, så skriver jeg ikke eller ringer 
med andre folk. Så er det mine skolekammerater 
der ham mit øjesyn der.
HH: Men er du normal på den måde?
JBF: Jeg tror det er meget normalt for drenge at 
gøre. Jeg tror mange piger har 40 de skriver med 
om dagen, men det ved jeg faktisk slet ikke… 
Men det tror jeg er meget normalt.
JF: Bruger du Facebook til at aftale ting ude i 
byen?
JBF: Ja det gør jeg. Der er nogle begivenheder 
man bliver inviteret til og så tænker man okay, 
så skal man da i byen den dag. Min invitation 
til mit studentergilde, den har jeg også lavet på 
Facebook. Så ja jeg bruger Facebook til at lave 
aftaler.
HH: Men kunne du også finde på at bruge 
sms’er?
0.47.00: JBF: Jeg bruger sms’er hver dag. Hver 
aften er jeg som sagt sammen med mine kam-
merater, og så skriver jeg en sms til dem eller de 
skriver til mig, og så aftaler vi det på den måde.
HH: Kan du ikke fortælle, om typen af aftaler. 
Prøv at fortælle en historie om en sms-aftale.
JBF: For eksempel, lige når jeg har spist. Jeg gider 
ikke sidde der hjemme. Jeg har slet ikke noget 
imod bare at sidde der hjemme og sidde og se 
fjernsyn, men jeg vil bare gerne være sammen 
med kammeraterne, og sidde og snakke med 
dem om ens dag, eller hvad der skal ske i week-
enden. Så fatter jeg min telefon, og så skriver 
jeg: ”Chill?” Det er sådan vi gør i min subkultur. 
Så skriver de ”Ja!”. Så skriver én af mine ven-
ner: ”Du kan bare komme.” Og så kommer alle 
sammen derhen. Og så sidder vi hos ham og ser 
måske en film eller et eller andet.
JF: Mødes I så mest hos kammeraterne eller 
tager I ud i byen?
JBF: Vi mødes mest hos kammeraterne om afte-
nen. Om aftenen der tager vi ikke så meget ud, 
med mindre det er fredag eller lørdag.
0.48.00: HH: Ok det var ”chill-out” og det var 
med sms, men hvad med de andre (hjemmesi-
der) som Facebook?
JBF: Det er mest fest. 
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HH: Hvordan er aftalerne der, prøv at beskrive.
JBF: Det kan ligge fra 3 dage til 2 måneder 
fremme. Det kommer an på, hvis det er fødsels-
dagsfest, så plejer det at være lang tid i forve-
jen og hvis det bare er spontan bytur… Spontan 
siger jeg… det er 3 dage (i forvejen). 
HH: (Kan ikke høre spørgsmålet, men det er 
noget med Facebook)
JBF: Det kan det gøre. Så skriver man det Face-
book, men i 90% af tilfældene er det en mundt-
lig aftale om at tage i byen. I mit tilfælde og for 
mine kammeraters vedkomne. Men sådan noget 
som mit studentergilde, det har jeg lavet på 
Facebook, og så sendt invitationer rundt. Og det 
har da været sådan en 20 dage før studentergil-
det skal afholdes. 
0.49.00: Og så er der mange der har ”accepteret” 
eller sagt ”deltager måske”, og så ved jeg hvem 
der kommer og hvem der ikke kommer. 
HH: Hvad med bagefter? Kommer der billeder 
op?
JBF: Det gør der højest sandsynligt, men det gør 
jeg ikke (lægger billeder op). Jeg er ikke en der 
går og tager billeder. Det er faktisk mest piger 
synes jeg, der gør det. Og så kommer der billeder 
op fra et studentergilde og så morer man sig over 
det, og så har det været en god bytur. 
HH: Kommer der noget dialog eller eftersnak 
efterfølgende på facebook omkring billederne?
JBF: Ja selvfølgelig. Det er da altid sådan noget: 
”Hold da op det var vildt!” eller ”Jeg skal aldrig 
drikke igen! Skal vi drikke på fredag?” ”Ja helt 
sikkert!”. 
HH: Erstatter facebook noget fysisk kommuni-
kation?
JBF: Ja i høj grad. For eksempel, kan jeg finde på 
at skrive: ”Oh shit, har brugt 800 kroner i byen 
i nat!”. Og så har folk lagt en kommentar om: 
”Du er da godt nok en idiot!” eller ”du var da 
også langt væk!” eller et eller andet.
0.50.00: Og så kan man enten grine af det sam-
men med dem der ligger kommentarer, eller 
man kan føle sig dum, fordi man har lavet et 
eller andet lort. Og det er en naturlig følge af en 
bytur.
HH: Erstatter den kommunikation du har gang 
i der noget fysisk kommunikation?
JBF: Ja det synes jeg.
HH: Er det sådan at så behøves du ikke at mødes 
med dine venner?
JBF: Altså, jeg vil meget gerne mødes med mine 
venner. Især mit slæng.
HH: Men udvider det (Facebook) din aktions-
radius? Eller erstatter det også noget (kontakt)?
JBF: Udvider. Det ord vil jeg gerne bruge, for det 
er ikke alle jeg mødes med hver dag, og hvis det 
så er 5 dage efter festen, så er det ikke lige så 
aktuelt som dagen efter festen…
HH: Og så hvad? Så kan man godt snakke om 
det på Facebook?
0.51.00: JBF: Dagen efter er det aktuelt både 
fysisk og på Facebook. 5 dage efter er det ikke 
længere aktuelt, så er der sket noget nyt.
JF: Bruger du Facebook/internettet til andet end 
sociale ting? Bruger du det også praktisk i for-
bindelse med, for eksempel shoppingture?
JBF: Jeg bruger det mest for at lave sociale ting…
JF: Jeg mente egentlig også mest nettet generelt. 
Erstatter det nogle ting som du måske før ville 
lave ude i byen, som for eksempel at gå i banken 
eller tage ind på kommunen?
JBF: Selvfølgelig erstatter internettet megen af 
min færden i byen, især netbanken, fordi jeg 
kommer ikke så meget inde i banken, det er 
bare netbank. Og jeg kan godt ty til at shoppe 
på Streetammos internetside frem for at tage ind 
i butikken. 
0.52.00: Der er nogle rabatkoder man kan bruge 
der, og så sparer man nogle penge der. Så er det 
klart man gør det, man vil gerne spare penge. Og 
så køber jeg også gerne ting fra nogle Amerikan-
ske hjemmesider. Jeg er stor fan af Boston Cel-
tics, hvis I forstår basketball, og som jo desværre 
tabte i nat. Jeg har købt en basketball derfra, 
signeret af en spiller, og jeg har købt et par hjem-
mesko. Så det er nogle ting jeg ikke kan få her i 
Aalborg jeg køber der og ellers Streetammos ting.
HH: Lader du så være med at købe noget i Aal-
borg, hvis du kan få det på nettet?
JBF: Sådan noget som sko, det kan jeg ikke få 
mig til at købe på nettet, fordi jeg vil ind og 
kigge, jeg vil ind og føle, jeg vil ind og prøve. Det 
er noget jeg skal. Jeg kan ikke bare kigge på et 
billede og tænke: ”De er sgu egentlig fede nok.” 
Men hvis nu det var en T-shirt. Der ved jeg hvad 
min størrelse er og den hænger på en dukke – 
den vil jeg have!
0.53.00 Meget af mit internetforbrug erstatter 
ting rundt i byen.. faktisk en stor del.
HH: Og kan du prøve at give et eksempel på det? 
For vi er nødt til at have citatet med. Så jeg spør-
ger igen. Din brug af internettet, erstatter det 
fysiske ture i byen?
JBF: Det gør det i høj grad, især når det drejer 
sig om at købe ting udenlands – ting jeg ikke kan 
få i Aalborg, køber jeg på nettet. For eksempel, 
accessories til nogle hold man holder med, som 
Boston Celtics.
0.54.00: Eller, jeg går meget i butikken Stre-
etammo, og der kan jeg få nogle rabatkoder på 
nettet og gratis levering. Og hvis jeg kan slippe 
for at komme ind der, så køber jeg gerne nogle 
ting over nettet. Især T-shirts, hvor jeg ved de 
har en størrelse som jeg kender, så det kan jeg 
købe. Bukser – størrelsen kender jeg også, så det 
kan jeg købe der, men sko – der skal jeg ind i 
butikken, for jeg kender min størrelse, men sko 
er ikke ligeså pålidelige som T-shirts er, med 
hensyn til størrelse i forhold til hvad for en 
model det er.
HH: Men det lyder jo som om du kan ordne 
meget…
JBF: Jeg kan ordne rigtig meget af min shopping 
på internettet, som jeg før i tiden gjorde i byen, 
men som jeg nu gør på internettet.
HH: Hvad for nogle ture er der så tilbage i byen?
0.55.00: JBF: Jamen så er der sociale ture tilbage 
i byen, som samlingspunkt for klasseture i byen, 
eller ind og spise med nogle kammerater – ikke 
så meget shopping mere. Men jeg kan ikke spise 
på nettet…
JF: Vi mangler at høre, hvilke tre websites du 
bruger mest tid på. Så, hvilke tre websites besø-
ger du oftest og hvilke bruger du mest tid på?
JBF: De tre websider jeg bruger mest er, hvis jeg 
stiller det op sådan at den jeg bruger mest kom-
mer først, det er Facebook – den bruger jeg aller-
mest. Og så har jeg Youtube som jeg lytter meget 
musik på – det er den jeg bruger anden mest. Og 
så har jeg nba.com/celtics, som jeg også bruger 
rigtig meget tid på. Jeg skal ind og se alle detaljer 
fra en kamp og ind og kommentere på, hvordan 
træneren gør og sådan noget. 
0.56.00: Måske er det ikke lige min stemme der 
bliver hørt, fordi der er flere tusinde der skriver 
det, men jeg kan også debattere med andre Cel-
tics fans.
HH: Det der rum, som i har der. Har Aab det 
samme?
JBF: Ikke helt i lige så høj grad. Altså, Boston 
Celtics er et noget større hold end Aab er…
HH: Ja, men jeg mener, er, er det tænkt på 
samme måde?
JBF: Nej der må jeg sige, der er en større vir-
tuel kommunikation derover… Altså jeg vil sige, 
at hvis Aab havde en side som Celtics har, hvor 
de ligger alle videoer ind, og man kan følge stil-
lingen live på den side. Det kan man slet ikke 
med Aab. Der kan man gå hen og tjekke spil-
lertruppen, og man kan se nogle enkelte spilleres 
kommentarer til en kamp og du kan købe lidt tøj 
derinde – mere synes jeg ikke man kan.
0.57.00: HH: Men i gamle dage tror jeg folk ville 
gå ud i byen på et værtshus og sidde og snakke 
om den kamp. Prøv at fortælle historien om 
hvad du gør.
JBF: Det gør jeg også når Aab spiller eller, især, 
nu hvor landsholdet skal til at spille. Vi kom-
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mer til at se kampene sammen, og vi kommer til 
at snakke om dem efter det. Hvad der gik galt, 
hvad der var godt og hvad kunne de have gjort 
bedre. Især de tre spørgsmål, dem går vi meget 
op i.
JF: Hvor ser i kampene henne?
JBF: Hvis det er landsholdskampe, så kan vi 
godt finde på at tage ind og se dem i nogle barer 
– John Bull Pub eller noget. Men hvis det så er 
Aab kampe… Hvis ikke vi tager ud på stadion 
og ser dem – de få gange vi gør det, så sidder vi 
og ser dem sammen hos en kammerat.
HH: Nu snakker du om Celtics og jeg synes det 
er enormt spændende den historie du fortæller 
der, med flere tusinde mennesker fra hele ver-
den, der samles (på nettet).
0.58.00: JBF: Det eneste problem jeg har med det 
er, at der er satme ikke ret mange Boston Cel-
tics fans jeg kender, og jeg kan ikke sætte mig 
sammen med 10 Boston Celtics fans, fordi jeg 
ikke kender 10 Boston Celtics fans, jeg kender 3 
udover mig selv. Og når jeg møder dem, så snak-
ker vi om det. Og så er det det sker på Facebook. 
Fordi, når vi alle 4 har set den kamp – fordi 
det måske ikke er noget jeg ser med dem, fordi 
jeg ikke er så tæt med dem.  Men det (Boston 
Celtics) har vi til fælles, og så snakker vi sam-
men på Facebook, og så sker der en debat der. 
Så i gamle dage, før Facebooks tid, der ville jeg 
måske ikke have snakket med dem om det. Der 
ville jeg måske kun lige kort have kommet ind 




0.59.00: JF:  Hvad vil det sige for dig at der er 
atmosfære i et by- eller parkrum? Hvad betyder 
atmosfære for dig? Kan vi bruge det ord?
JBF: Er det stemningen?
HH: Det er dig der skal definere ordet.
JBF: Jeg vil definere ordet atmosfære og bruge 
det i samme betydning som stemning…
HH: Hvad er stemning så?
JBF: Jamen det er... Det er en fælles interesse.
HH: Har det noget med mennesker at gøre?
JBF: Ja. Det kan være baggrundsmusik der giver 
en god stemning eller det kan være… shit!
HH: Hvad med byrum? Hvad kan en god stem-
ning være der?
JBF: En god stemning er mange mennesker, 
synes jeg, i byrummet…
1.00.00: Og måske med noget baggrundsmusik. 
Jeg er stor fan af de indianere der står nede på 
Nytorv og spiller blokfløjte og hvad det ellers er 
de står og spiller… panfløjte! Det synes jeg er 
super fint. Det giver en god stemning. Og når 
jeg går der så synes jeg det er fedt. Det giver 
mig en fornemmelse af en god stemning og en 
god atmosfære i byen. Og ellers er det når der 
er mange mennesker på en varm sommerdag og 
pigerne ikke har særligt meget tøj på, det giver 
også en god stemning.
JF: Hvad med rummene har det noget at sige?
JBF: Nej så kommer vi nemlig ind på sådan 
noget med beplantning og sådan noget, og det 
har jeg ikke det store forhold til, må jeg være 
ærlig og sige.
HH: Men det det kan også være noget med 
belægning.
1.01.00: JBF: Nej. Jeg ved sgu egentlig ikke med 
hensyn til belægning og beplantning og stem-
ning. Det er ikke noget jeg forholder mig så 
meget til. 
HH: Hvad med husene? Betyder det noget om 
de er gamle eller nye?
JBF: Det er ikke noget… Jeg synes det er lidt hip 
som hap om det er gamle eller nye huse.
HH: Så der kan godt være en god stemning et 
sted, hvor der er nye huse og en dårlig stemning 
et sted, hvor der er gamle huse.
JBF: Ja det kan der… Jeg synes godt det kan blive 
lidt for robotagtigt, hvis det er for firkantet og 
for nyt. Jeg synes at sådan noget som Den Sorte 
Diamant i København er super flot, men hvis 
der var for mange af det (den slags arkitektur), 
så ville det blive alt for fremtidsagtigt.
1.02.00: JF: Så en variation?
JBF: Ja en variation, det ville være perfekt. Ikke 
alt for meget nyt, og ikke alt for meget gammelt, 
men gerne en kombination af det (noget nyt og 
noget gammelt), det ville ikke være dårligt.
JF: Har det nogen betydning for dig om byen er 
velholdt – om der er rent og pænt?
JBF: Bestemt. Jeg gider ikke gå blandt skrald og 
skidt og møg. Så ja. Selvfølgelig har det en betyd-
ning for mig om byen er ren. En ren by giver 
også lidt en god atmosfære synes jeg.
JF: Er der nogen rum du vælger fra eller lægger 
mærke til i byen på grund af skidt og møg?
1.03.00: JBF: Det er faktisk ikke noget jeg har 
tænkt over, må jeg være ærlig og sige. Jeg ved 
bare at efter en bytur, når man går hjem, så kan 
man se at skraldemændene går og rydder op. Og 
det synes jeg er fedt – at de gør det på så tidligt 
et tidspunkt.
HH: Inden vi går videre. Vi fik vidst aldrig 
sådan en shoppetur? Du kommer ind fra Kærby. 
Prøv at tegne, hvor du kommer ind med den blå 
tusch.
1.04.00: JBF: Jeg kommer herfra Kærby af, i min 
bil. Og så kører jeg hen ad Vesterbro, og så kører 
jeg nedad Prinsensgade – det er nemmest for at 
komme ind til byen. Der er altid lige sådan nogle 
få parkeringspladser ude foran Streetammo. Du 
kan holde der i 30 minutter, og min shoppingtur 
tager ikke mere end 30 minutter derinde. Det vil 
sige. Jeg kører ned af Prinsensgade og op til Bou-
levarden, hvor jeg parkerer min bil hér, og så er 
Streetammo dér. 
1.05.00: Der er jeg inde i 30 minutter og det er 
jo det jeg må holde. Når jeg har shoppet der, så 
kører jeg omkring Vingårdsgade og så tager jeg 
hjem.  
HH: Prøv at tegne ind.
JBF: Jamen, så kører jeg omkring Vingårdsgade 
og omkring Budolfi selvfølgelig, fordi jeg ikke må 
køre ligeud, og så hjemad via Vesterbro.
HH: (utydeligt spørgsmål, men noget i retnin-
gen af: ”Er det det eneste du gør? Hvad gør du 
ellers?”)
JBF: Nej det er hvis jeg er alene eller skal med 
en Streetammo-kammerat derind. Men hvis jeg 
skal ind og have nogle sandwich eller ind i Butler 
eller nogle af de andre butikker, eller hvis vi skal 
ind og have en gave til en kammerat eller noget. 
Så parkerer jeg gerne bilen oppe på Superbru-
gen.
1.06.00: For der kan man holde lidt længere tid 
mod betaling. Og så går vi rundt.
JF: Kan du prøve at markere med X de steder du 
plejer at parkere.
JBF: Ja det er ved Superbrugsen, ved Streetammo 
og så nede ved havnen, men det er mest, når vi 
skal ind og spille pool og sådan. Og nu arbejder 
jeg i Føtex og det koster penge at holde der oppe. 
Men nu har jeg nogle parkeringsbiletter, så det 
er gratis for mig at holde deroppe – så der holder 
jeg gange oppe, hvis der holder for mange men-
nesker oppe på Superbrugsen.
JF: Men det er ligesom de 4 steder der er din ind-
gangsvinkel til byen?
JBF: Lige præcis, det er mine døre ind til byen.
1.07.00: HH: Hvilken er din favoritdør? 
JBF: Min Favoritdør? Der hvor jeg holder mest 
er Streetammo, men hvis jeg er meget med men-
nesker, så er det oppe på Superbrugsen.
HH: Den bliver jo nedlagt.
JBF: Hvis den bliver nedlagt, så kommer jeg til 
at holde inde ved Føtex. 
 [FRIIS]
JF: Friis er kommet. Er det et sted du kommer?
JBF: Jeg har faktisk ikke engang været derinde 
endnu, eller jeg tror jeg har gået igennem den 
hurtigt, men jeg har ikke været inde og se nogen 
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butikker eller noget. 
1.08.00: Det vil jeg super gerne, men det er bare 
fordi jeg ikke har haft tid til det endnu.
HH: Eller også har det ikke været så interessant 
at du er gået derind.
JBF: Jeg vil sige at det ikke har været så inte-
ressant at jeg er blevet nødt til at skubbe andre 
aftaler eller noget for at komme derind.
HH: Så ville jeg kalde det uinteressant, hvis det 
var mig.
JBF: Jeg vil i hvert fald ikke kalde det interessant. 
Lad os sige vi tager det til den tid det kommer. 
Hvis jeg har planlagt at tage derind. Så vil jeg 
gerne kigge det hele derinde, men det er fordi det 
er nyt. Men vi har ikke været derinde endnu, og 
vi kommer der heller ikke før om meget lang tid, 
hvis det er.
HH: Men du har jo bil. Kører du ud til City Syd?
JBF: I min verden, der er City syd sgu lidt glemt.
1.09.00: Der kommer jeg ikke så meget ude, der 
er ikke mine tøjbutikker derude. Der er Bilka 
derude, og de få gange jeg er derude, er det fordi 
der er tilbud på et eller andet.
HH: Så de der indkøbscentre, de fylder ikke så 
meget for dig?
JBF: Nej. Hvis der kom en Streetammo derude, 
så ville jeg være derude... Så, det er ikke noget 
der påvirker mig.
HH: Skal vi lige prøve at tage den sidste for 
interviewets skyld (grøn beplantning).
[grøn beplantning]
JF: Vi starter fra nummer ét, og det handler om 
beplantningen i by- og parkrum. Har det nogen 
betydning for din brug af rummene, hvis der er 
grønt?
1.10.00: JBF: At et byrum er grønt eller kedelig, 
det påvirker mig ikke så forfærdeligt meget, for 
jeg er en der går med slør for øjnene alligevel. Jeg 
går meget i min egen verden, når jeg går rundt. 
Det er kun, hvis jeg går med mange kammerater, 
og især hvis der er piger imellem, at det påvirker 
mig hvor jeg er henne. For de kan selvfølgelig 
godt lide at være flotte steder, og der er jeg lidt 
ligeglad.
JF: Hvad synes de er flotte steder?
JBF: Græsområder, hvor man kan sidde ned 
med et tæppe og spise et eller andet. Jeg er lige-
glad med om jeg sidder på en bænk eller om jeg 
sidder på græsset. Simpelthen.
1.11.10: JF: Hvordan tror du grøn beplantning 
vil påvirke din fremtidige brug af byen Aalborg?
JBF: I fremtiden? Jeg håber da jeg bliver mere 
bevidst om det, for menneskene tænker meget 
grønt nu…
HH: Nu skal du ikke tale os efter munden. 
Spørgsmålet kommer fordi, når vi er ude og 
underholde med, hvad vi har fundet ud af, så 
siger folk: ”Hvad skal vi så gøre? Skal vi plante 
flere træer?”.
JBF: Jamen kommer der ikke et parkområde ved 
Nordkraft og lige overfor Føtex?
HH: Jo, men du har lige siddet og sagt at det ikke 
betyder så meget for dig.
JBF: Det betyder ikke så meget for mig, det 
gør det ikke, men jeg tror det betyder noget for 
mange mennesker.
HH: Men nu spørger vi dig.
1.12.00:JBF: Så vil jeg stille det op sådan her: 
Hvis det betyder noget for mange mennesker og 
der kommer mange mennesker herind, så giver 
det en god stemning (atmosfære), og så har jeg 
lyst til at komme derind. Ikke fordi der er grønt, 
men fordi der er mange mennesker derinde.
HH: Men det skal være en bestemt slags men-
nesker?
JBF: Ja ja. Eller det skal ikke være bestemte 
mennesker… men det skal i hvert fald ikke være 
bestemte mennesker, hvis du forstår.
HH: Vi tager den en gang til, for jeg vil gerne 
have dig til at svare helt tydelig. For lige så flink 
og sød du er, ligeså klart har du under hele inter-
viewet lagt en distance til andre.
JBF: Ja til nogle bestemte andre. Og det er de 
bestemte ”andre” som helst ikke skal være der-
inde. Der må godt være mange forskellige der-
inde, men det er lige de få grupper der…
HH: Vi arbejder med begrebet publikum. Det 
vil sige at dele publikum op i nogle forskellige 
dele. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan du 
gør det?
JBF: Jo hvordan jeg deler publikum op? 
1.13.00: HH: Ja altså dem der er omkring dig. 
Vi bruger også det begreb, at byen er en scene og 
der er forskellige typer af tilskuere.
JBF: Jo lad os sige, at hvis byen er en scene og 
dem der er derinde de er publikummet, så er det 
klart, at hvis jeg står på scene så skal jeg have 
dem jeg kan associere mig selv med derinde. 
Tættest på. Og de andre mennesker som ikke har 
samme interesser og ikke interesserer sig for mig, 
og omvendt. Dem vil jeg da ikke have så tæt på. 
Men det betyder ikke så meget for mig at de er 
derinde, men bare ikke så tæt på mig som andre 
mennesker.
HH: Men de skal være der alligevel ikke?
JBF: Jo, for at skabe en stemning. Så det er fak-
tisk okay de er derinde. Det er godt nok de er 
derinde.
1.14.00: Og jo flere mennesker jo bedre bør man 
jo sige.
HH: Men så vil jeg godt tilbage karakteren af 
de der mennesker. Der er jo nogen du kan bedre 
med end andre. Prøv at fortæl om dem der er 
lidt længere væk end dem der er tættest på dig 
- yderkanten.
JBF: Yderkanten – dem jeg ikke bryder mig så 
meget om…
HH: Du kan også være positiv og sige dem der 
skal være flest af.
JBF: Dem der skal være flest af er, selvfølgelig, 
dem jeg har noget til fælles med – den gruppe 
mennesker der interesserer sig for det samme 
som mig.
1.15.00: Og så er der yderkanten som ikke inte-
resserer sig for det samme som mig. Dem har 
jeg bare ikke samme forbindelse med, så jeg 
har ikke noget til fælles med dem. Og hvis ikke 
jeg har noget tilfælles med dem, så har jeg ikke 
noget behov for at de er der, udover måske at 
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Noter:
Jesper markerer ere gaderum i vestbyen der ikke er med på citykortudsnittet som ikke attraktive.
Ikke attraktive markering nr. 2 er en Grov markering af vestby-gader Jesper ikke synes er attraktive.
Derudover makerer han Karolinelund der heller ikke er med på citykortudsnittet som ikke-attraktivt 
Jesper bor i Gistrup og hans primære indgangsvinkel til byen er med bus. Busstoppesteder han nævner er markeret med X 
(Det er også samtidig dem der giver bedst mening i forhold til at tage metrobus 2 mellem gistrup og Aalborg centrum)
Den typiske rute han har markeret er den han tager om dagen. Om natten tager han bussen hjem fra Nytorv
Han nævner en anden typisk tur henad Algade til cafén Baresso - altid Baresso, men han tegner den ikke ind
JN markerer flere gaderum i Vestbyen, der ikke er med på Aalborg city-kortudsnittet herover, som ikke-attraktive. Ikke-attraktive markering nr. 2 er en grov markering af de Vestby-gader, han 
ikke synes er attraktive. Derudover makerer han Karolinelund, der heller ikke er med på Aalborg city-kortudsnittet som ikke-attraktivt. JN bor i Gistrup og hans primære transportmiddel 
for at komme til byen er bus. De busstoppesteder, han nævner, er markeret med X (det er samtidig dem, der giver bedst mening i forhold til at tage metrobus 2 mellem Gistrup og Aalborg 
centrum). Den typiske rute, han har markeret, er den, han tager om dagen. Om natten tager han bussen hjem fra Nytorv. Han nævner en anden typisk tur henad Algade til caféen Baresso 




Alder: 19 år, HTX, 3.år, på Øster Uttrupvej (de to første år inde i Sankelmarksgade). 
Går på linien kommunikation og medie - ‘Nørdelinien’ hvor de lærer hvordan man kommunikerer, 
laver computerspil, laver billeder mv.
Bruger det meste af sin tid på skolen, lave lektier og afleveringen, og ellers så er han en del sammen 
med sin kæreste, som han har været sammen med i over to år. Han går til dans og i fitnesscenter.
Bor hjemme hos forældrene i Gistrup, så har 25 min. i bus til Aalborg. Hans kæreste bor i Pandrup.
Arbejder om sommeren i Fårup Sommerland, hvilket han har gjort i fire år, og så holder han fri resten 
af året.
Attraktive byrum:
1. prioritet: Jomfru Ane Gade/Bispensgade
’Man starter jo altid her i Jomfru Ane Gade, 
fordi det er der man kommer om natten pri-
mært, måske et par gange efter skole og sådan 
noget, om fredagen hvis man lige skal ind og 
have en øl. Men det er jo meget attraktivt, ikke 
bare for mig, men for alle andre også, fordi det 
er jo der at nattelivet samles og der er en masse 
mennesker og det er hyggeligt. Ja det er et gå i 
byen sted.’ 03.57 JN, dreng, 19 år, HTX
Jomfru Ane Gade udvides til Bispensgade, og 
JN mener at det hænger sammen som et sam-
menhængende byrum.: ’Fordi jeg synes det er 
meget attraktivt fordi der både er diskoteker om 
natten og om dagen så er de jo butikker du kan 
gå og kigge i.’ 05.06 JN, dreng, 19 år, HTX
Om sin brug af Bispensgade om natten siger 
JN: ’Altså der[i Bispensgade om natten]  går 
jeg jo fra bussen og ned til Jomfru Ane Gade. 
Og nogle gange så går man lige hen til McDo-
nalds og hen til BurgerKing eller hen til Vester-
bro for her ligger lige BaseLounge heroppe [ved 
Tyren], så man færdes der lidt om natten fordi 
det næsten er en ja, transportgade for at komme 
frem og tilbage når man er i byen, men det er 
sådan set den eneste funktion den har om nat-
ten.’ 06.25 JN, dreng, 19 år, HTX
 
Bispensgade bruges om dagen også primært 
pga butikkerne: ’Det er også butikkerne [som 
gør Bispensgade attraktiv om dagen]. Fordi 
gågaderne, ja jeg kan godt lide at gå og se butik-
ker og alt det jeg ikke har råd til.’ 06.36 JN, 
dreng, 19 år, HTX
2. prioritet: Kildeparken
’Så kan jeg også rigtig godt lide Kildeparken, 
om dagen. Fordi jeg kan godt lide at sidde ned 
og kigge på nogle træer og nogle buske og nogle 
fugle der flyver lidt rundt. sidde og filosofere lidt. 
Derfor kan jeg rigtig godt lide at være der. Og 
jeg har heller ikke noget imod stedet om natten, 
men det er sådan mere fordomme for at der lig-
ger en eller anden narkoman inde i en busk og 
vil slå mig ihjel eller sådan noget. Jeg ved godt 
at det selvfølgelig er uden ret meget belæg, men 
sådan.  Jeg vil helst færdes der om dagen, jeg ved 
heller ikke hvad jeg skulle lave der om aftenen. 
Det skulle lige være hvis der var en bænk at sove 
på eller. Men ellers så kan jeg også rigtig godt 
lide det, det er også hernede der bliver holdt kar-
neval. Og det er rigtig flot også. Det er rigtig dej-
ligt at vi har noget grønt i sådan en stor by som 
Aalborg.’ 04.50 JN, dreng, 19 år, HTX
Til hvordan han bruger Kildeparken (alene 
eller sammen med andre) siger JN: ’Det vari-
erer meget. Jeg kan godt lide at gå en tur derned 
alene, hvis jeg misser en bus og skal vente en halv 
time, så kan jeg godt lide finde på at gå derover 
og lige høre noget musik eller kigge lidt på folk 
der går forbi. Men jeg har det også med, specielt 
da jeg gik på skole herinde i Sankelmarksgade, 
der gik vi nogle gange over i Kildeparken efter 
skole, sådan specielt fredag og lige fik nogle øl 
eller spillede noget rundbold eller hvad man nu 
har lyst til, så også sociale aktiviteter. Der er jo 
plads til det. Det er jo ikke sådan super smart 
at spille fodbold ude på Sankelmarksgade. Det 
er der ikke lige plads til.’ 07.22 JN, dreng, 19 år, 
HTX 
Kildeparken bruges ikke ligeså meget nu når 
JNs skole er flyttet ud på Øster Uttrup vej. 
’Nej [Kildeparken bruges] ikke lige så meget, for 
derude [på HTX på Øster Uttrup vej] der har vi 
sådan en stor aula hvor vi kan samles og så er 
der fredagsbarer og det der, og ellers sådan efter 
skole, så tager vi bare hjem og nogle gange så 
tager vi ned i Maren Turis Gade og spiller pool, 
så det er faktisk ikke så meget Kildeparken mere 
man kommer i, men det hænder, men selvføl-
gelig ikke lige på den her årstid for der er koldt 
og vådt og så videre, så det er primært sommer 
man bruger Kildeparken fordi det er jo rart at 
ligge og tage noget sol og ligge på græsset og 
slappe af.’ 08.04 JN, dreng, 19 år, HTX 
3. prioritet: Algade.
’Og så Algade fordi der er også butikker og der 
er salling og masser af mennesker. Det er bare 
dejligt at gå rundt og kigge og bruge alle sine 
penge der. Det er fantastisk.’ 05.22 JN, dreng, 19 
år, HTX 
Algade er attraktiv ned til hovedbiblioteket: 
’[Algade er attraktiv]Ned til hovedbiblioteket 
for så stopper butikkerne. Så kommer jeg som 
regel ikke længere ned for så begynder jeg at 
komme ned til Nordkraft og sådan noget der har 
jeg ikke været nede endnu, selvom man siger at 
det skulle være attraktivt.’ 05.44 JN, dreng, 19 
år, HTX 
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’Ja det er butikkerne primært [der gør Algade 
attraktivt]’ 05.48 JN, dreng, 19 år, HTX 
’Jeg kommer der[i Algade] ikke om natten. 
Overhovedet ikke. Fordi der ikke er nogle disko-
teker primært.’ 05.56 JN, dreng, 19 år, HTX
Ikke-attraktive byrum:
2.prioritet; Vestbyen
’Jeg vil sige herude i Vestbyen, der synes jeg ikke 
der er super attraktivt.’ 08.56 JN, dreng, 19 år, 
HTX 
’Altså Reberbahnsgade er med og  Valdemars-
gade og Poul Paghs Gade og Svendsgade og 
Absolonsgade. Det er de gader hvor jeg synes 
ikke rigtig at der sker noget og der er ikke noget 
som vil kunne trække mig derhen. Der er ikke 
nogle grønne ting og det er egentlig bare bebo-
ger herude på Annebergvej. Men der tog  jeg pri-
mært også bussen ud og der kom jeg også uden 
om de her gader, så det er egentlig ikke nogle 
gader jeg ved ret meget om. Der sker bare ikke 
noget, det er jo bare lejligheder.’ 11.00 JN, dreng, 
19 år, HTX
3. prioritet: ved Kayerødsgade
’Så har vi hernede ved Kayerødsgade og de side-
gader hertil, altså Priorgade, Skt. Mortensgade, 
Frederiksgade og Thomas Bloks gade. Det er 
jo dernede ved Karolinelund eller Tivoli, og ja, 
altså der ligger jo nogle få butikker, men det er 
ikke de butikker jeg bruger overhovedet. Ja igen, 
jeg kan få det hele alle de andre steder, det jeg 
har brug for og så synes jeg at det er langt væk 
fra... Selvfølgelig, du kan tage en bus til Boule-
varden og så gå derud med jeg synes simpelthen 
ikke at området er det værd, fordi det er lidt 
kedeligt.’ 11.53 JN, dreng, 19 år, HTX
else. Bortset fra Reberbahsgade, der er en masse 
butikker men det er ikke et sted jeg sådan befær-
der mig for jeg synes egentlig  at jeg kan finde 
alt det jeg skal bruge herinde i de andre gåga-
der, Bispensgade og Algade. Og så synes jeg der 
er meget proppet i Reberbahngade, det er bare 
smidt ind, og jeg ved ikke om det er ghetto agtigt, 
men jeg synes det er sådan meget sammenklemt. 
Men altså jeg kommer meget herude af, fordi 
Fitness World det ligger der, og det er ved Dan-
nebrogsgade. Så jeg kommer ud til Vestbyen 
men det er kun på grund af at Fitness World lig-
ger derude af, ellers ville jeg ikke komme derud 
overhovedet.’ 10.22 JN, dreng, 19 år, HTX 
Når JN skal i Fitness World går han ad Kastet-
vej og Borgergade, enten med bus eller gående. 
’Men før i tiden, jeg gik til gymnastik for nogle 
år siden, der bevægede jeg mig igennem Reber-
bahnsgade for at komme ud til stadion som lig-
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’Jeg synes området bag Politistationen er lidt 
kedeligt, fordi husene er lidt gamle og lidt 
beskidte, og vejene er lidt smalle og der er ikke 
noget grønt.’ 12.18 JN, dreng, 19 år, HTX
1. prioritet: Karolinelund
’Jeg fristes til at sige Karolinelund men jeg ved 
ikke helt om det skal være den eller Aalborghus 
Slotspark.’ 12.54 JN, dreng, 19 år, HTX  
’Ja Karolinelunden bryder jeg mig generelt ikke 
om, fordi jeg synes den er gammel og det er 
noget med det images at jeg generelt ikke synes 
om parken.’ 13.06 JN, dreng, 19 år, HTX 
JN vælger Karolinelund som er hans første 
indskydelse. ’Det er primært fordi jeg ikke synes 
godt om stedet, og det bliver heller ikke mar-
kedsført ret godt jo. Det er ikke et sted jeg ville 
komme, bare sådan for at hygge mig med ven-
nerne. Altså jeg har gået en tur derinde nogle 
gange, men jeg synes der er kedeligt og der er 
grimt, og der mangler vedligeholdelse og de for-
lystelser jeg prøvede da jeg var konfirmand, det 
var heller ikke noget ved.’ 13.46 JN, dreng, 19 
år, HTX 
Om hvad der for ham gør et byrum attraktivt 
eller ikke attraktivt siger JN:
’Det vigtigste for mig[for at by- og parkrum er 
attraktive], det vil være noget natur. Som forek-
sempel nede ved havnen, hvor de har lavet det 
der nye. Det synes jeg er super fedt.’ 14.55 JN, 
dreng, 19 år, HTX  
JN prioriterer det dog ikke fordi han ikke synes 
det er færdigt. ’Jeg synes det er vigtigt at der er 
noget grønt og nogle bænke hvor man kan sidde 
ned. Gerne nogle træer sådan at det føles rigtig 
naturagtigt.’ 15.10 JN, dreng, 19 år, HTX 
Og JN siger at han ikke bare siger dette for at 
være søde ved os! ’Det må gerne være et åbent 
sted, derfor glæder jeg mig også til at det ved 
havnen bliver færdigt, for der kan man jo se 
ud over vandet. Det er jo fantastisk og idyllisk 
(...) Men primært så vil jeg gerne have at der er 
noget grønt og noget man kan sidde på. Nogle 
bænke og sådan noget.  Det er sådan top prio-
riteterne for mig. Og så noget vand.’ 15.37 JN, 
dreng, 19 år, HTX  
Det er dog ikke det JN har markeret som de 
attraktive steder i byen og han siger:
’Det er jo butikkerne, det er jo sådan der hvor 
hele bylivet befinder sig. Det finder jeg rigtig 
attraktivt med at der er mange mennesker, der 
er mulighed for at man kan få noget at spise hvis 
man vil have det, man kan købe noget nyt tøj 
hvis man lige finder et eller andet smart. Ja man 
kan jo sidde på nogle af de springvand der er 
rundt omkring, hvis man lige har lyst til en chin-
abox hvis man har lyst til det.’ 16.08 JN, dreng, 
19 år, HTX  
JN synes ikke at der er nok steder at sidde ned i 
byen. ’Altså der er jo nogle få bænke på hjørnet 
ned til Jomfru Ane Gade der er en bænk og så 
kan du sidde der ved frøspringvandet. Men jeg 
ved at gågaden, det er jo ikke sådan et sted man 
sidder ned, men det ville da også være rart hvis 
der var nogle bænke i siderne, så man lige kunne 
sætte sig og måske kigge på dem der går forbi 
eller altså lige at slappe af efter at man har shop-
pet intenst i 1½time eller sådan noget. Og det 
synes jeg egentlig også at der savner i Algade og 
Bredgade og Nørregade, ja helt ned til bibliote-
ket. Men nede ved biblioteket der kan du jo godt 
sidde ned, der er jo den der runde bænk hvor 
man kan sidde. Men hvis jeg skulle vælge nogle 
nye ting der skulle komme i gågaden, så skulle 
det være et sted at sidde ned. Men det er jo svært 
at gøre plads til for der skal jo transporteres en 
masse mennesker igennem hele tiden.’ 17.07 JN, 
dreng, 19 år, HTX  
Om hvad der gør at de ikke attraktive steder er 
ikke attraktive, siger JN:
’Altså i Karolinelunden foreksempel. Der synes 
jeg jo ikke at det bliver holdt vedlige. Det er 
sådan set vigtigt for mig at det skal være ordent-
ligt, det skal se godt ud.’ 17.32 JN, dreng, 19 år, 
HTX  
Det gælder for alle de tre udpegede områder.
 
’Så synes jeg også der [i Karolineliunden] er 
kedeligt. Der er simpelthen for monotont. Jeg 
synes det er et kedeligt sted at befinde sig. Der er 
kun den der grå farve som bygningerne er.’ 17.47 
JN, dreng, 19 år, HTX  
’Karolinelunden, Reberbahnsgade og Kayerøds-
gade de er generelt rigtig kedelige og ikke sær-
lig velholdte, og jeg synes foreksempel at i de to 
gader foreksempel, nu ved jeg ikke lige i Karoli-
nelunden for der har jeg ikke været længe, men 
jeg synes også at der er sådan meget beskidt med 
at ... det er måske der fejemaskinen ikke kom-
mer. Men der er slet ikke lige så pænt som de 
andre steder [Algade, Kildeparken og Bispens-
gade/Jomfru Ane Gade] og det er et stort minus 
synes jeg, fordi det gør at jeg ikke har lyst til at 
færdes der.’ 18.44 JN, dreng, 19 år, HTX  
’Altså dem jeg færdes med de kommer slet ikke i 
Karolinelunden, men jeg tror egentlig at det har 
noget at gøre med - ej jeg ved ikke om det der 
med konfirmationen [sidste gang han var der]
har noget at sige, for der var vi der da inde og 
det var da meget hyggeligt, Men det er mere 
det med, at jeg har det tit med at nu kender jeg 
så mange andre forlystelsesparker fordi jeg har 
arbejdet i Fårup Sommerland, og ja jeg gider 
egentlig ikke fordi det er mit arbejde.’ 19.22 JN, 
dreng, 19 år, HTX  
’Jeg synes simpelthen det [Karolinelund]er kede-
ligt og for mig er der ikke sket nogen udvikling 
dernede de sidste mange år.’ 19.35 JN, dreng, 19 
år, HTX  
Til hvad der er vigtigst for JN i byrummet af 
de fysiske omgivelser og menneskene, siger 
han: ’Til dels så er det vigtigst at der er nogle 
mennesker, for så har man nogle, for så synes 
jeg at man har en vis tryghedsfølelse for at så 
bliver man ikke slået ned og sådan noget. Og 
det har måske også noget at gøre med at jeg ikke 
bryder mig så meget om vestbyen, for der kom-
mer ikke så mange mennesker ude. Altså herude 
ved Reberbahnsgade og specielt sidegaderne der 
er til Rebebahnsgade...’ 20.06 JN, dreng, 19 år, 
HTX  
Dvs. Poul Paghsgade og Svendsgade, Valde-
marsgade og Absolonsgade. ’Der [i Svends-
gade, Absolonsgade, Valdemarsgade og Poul 
Paghsgade] kommer ikke nogle mennesker, så 
man kan godt føle sig lidt utryg ind imellem.’ 
20.23 JN, dreng, 19 år, HTX  
Det er altså mennesker som gør by- og 
parkrum attraktive/ikke attraktive for JN.
Til hvilke mennesker det da skal være siger JN: 
’Ja det [hvilke mennesker der skal være i by- og 
parkrummene ] har selvfølgelig meget at sige. Jeg 
synes det skal være en blanding. Ja en blanding 
af alle samfundslag ved jeg ikke om man kan 
kalde det, men både unge og børn og forældre 
og ældre mennesker  - en blanding af det hele. 
For så føler man sig sådan at så sker der ikke 
noget. I stedet hvis det er en samling af unge for-
eksempel, hvilket det jo er i Jomfru Ane Gade 
om natten, der føler man sig måske lidt mere 
utryg fordi man hele tiden hører om at så bliver 
du bare stukket ned og hvad du nu ellers gør. ’ 
21.21 JN, dreng, 19 år, HTX  
’Men så føler man sig jo så også tryg i Jomfru 
Ane Gade forsi man ved at der går nogle betjente 
rundt og der er overvågning og der er dørmænd 
inden for ti meter hele tiden, så der er jo stadig 
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trygt nok selvom der er den her samling af unge 
mennesker. Men hvis dørmændene og overvåg-
ning og politi ikke havde været der, så ville jeg 
ikke... ja så tror jeg ikke at jeg ville have det godt 
med at være der, for så føler jeg mig ikke tryg.’ 
21.44 JN, dreng, 19 år, HTX 
 
Til hvilke mennesker der så ikke skal være der, 
siger JN: ’Jeg tror ikke jeg ville have det specielt 
godt hvis der var sådan nogle.. altså jeg ved ikke 
om man kan kalde det sådan nogle halvkrimi-
nelle og hjemløse og sådan noget. De ’lavere’ 
samfundslag. Ja fordi, jeg ved ikke om jeg er 
bange for dem, men altså på et eller andet sted, 
der vil jeg sige at jeg er bange for dem, fordi 
jeg ikke kender dem og ikke kan læse dem på 
samme måde som man kan læse almindelige - ja 
almindelige mennesker det er jo et vidt begreb . 
Men jeg har det ikke specielt godt med at gå forbi 
en hjemløs nogle gange, fordi jeg ved godt at det 
er fordomsfuldt, men sådan at man tror at man 
måske er lidt bange for at han hopper op på mig 
eller slår mig ned eller tigger penge eller... Så der-
for, dem vil jeg helst ikke være i samme byrum 
med, men det kan man jo ikke undgå. Men der-
for synes jeg også at det er rart at der er andre 
mennesker som står en i ryggen hvis man kan 
sige det sådan og er der sammen med en og ikke 
er alene om det.’ 22.56 JN, dreng, 19 år, HTX
De mennesker som JN ikke bryder sig så meget 
om, er dog iflg. JN også i de byrum han har 
peget ud som attraktive og ikke attraktive: ’Ja 
de [ikke attraktive mennesker] er sådan set over 
hele byen synes jeg. Specielt nede i gågaden, 
altså Algade og Bispensgade der sidder jo tiggere 
og musikanter uden ben og tigger og på hjørnet 
af Jomfru Ane Gade der sidder nogle stykker og 
drikker bajere. Der kan det godt være at man 
sådan lige kigger den anden vej når man går 
forbi fordi man ikke vil have øjenkontakt og er 
bange for dem.’  23.30 JN, dreng, 19 år, HTX  
’Fordi der er andre mennesker [accepterer jeg 
tiggerne der]. Jeg ville ikke have det sådan super 
hvis jeg gik alene i Bispensgade og så kommer 
der sådan en fuld hjemløs mand mod mig. Det 
vil jeg ikke have det super godt med.’ 23.50 JN, 
dreng, 19 år, HTX  
[kønsforskellig brug af byen]
’Faktisk tit så er det ikke planlagt for mit 
vedkommende[når jeg bruger byen], så er det 
meget impulsivt og også tidsfordriv, fordi tit 
så, specielt da jeg gik på skole herinde sidste år, 
næsten de to sidste år, der har jeg gået meget 
inde i byen efter skole, fordi så tænkte jeg at nu 
går der en halv time før jeg kan komme med en 
bus og så går jeg ned i gågaden og kigger. Så går 
jeg en tur ned i Bispensgade og ned i Algade og 
kigger på butikker. Og egentlig så er det meget 
tidsfordriv, men så er det også planlagt. Forek-
sempel hvis vi snakker om nattten så er det jo for 
mit vedkommende altid planlagt hvis jeg skal i 
byen. Så der er det planlagt. Men det er faktisk 
ikke sådan super tit at det sådan direkte har et 
formål at jeg bevæger mig hen i de her områ-
der. Så skal det være hvis det var jul eller sådan 
noget, at jeg havde et formål med at jeg skulle 
købe nogle gaver, men primært så er det rent og 
skært tidsfordriv med at jeg befinder mig i de 
områder.’ 25.32 JN, dreng, 19 år, HTX  
Det er dog lidt planlagt når JN bruger tiden i 
byen efter skole, for han ved jo godt hvornår 
han har fri, og det ved han både dagen før og 
ugen før, men han siger: ’På den anden side så 
kunne jeg jo også lave så meget andet, sidde og 
lave lektier på skolen eller hvad jeg nu havde lyst 
til. Mn jeg bevæger mig ned i byen fordi jeg synes 
det er spændende.’ 26.04 JN, dreng, 19 år, HTX 
’...Men selvfølgelig, det er jo også en del planlagt 
med at så har jeg lige en halv time hvor jeg ikke 
skal lave noget og så går jeg ned og kigger på 
tøj eller går ned i stereostudio og høre nogle cder 
eller sådan noget.’ 26.44 JN, dreng, 19 år, HTX  
Om hvad han kigger på i byen siger JN at det 
er det hele, og  forklarer: ’Jeg gør det [går rundt 
i byen]primært alene men nogle gange er der 
også venner med. Men jeg går fra Sankelmarks-
gade og så går jeg ned til Nytorv og så går jeg ind 
til Bispensgade (...). Så går jeg ned ad Bispens-
gade og så har jeg det med at jeg er sporty så jeg 
slår lige et smut ind i Sportsmaster, bare lige for 
at se om der er et godt tilbud eller om der er et 
par løbesko jeg skal have, eller om der lige er en 
t-shirt der kunne være smart at have, eller et par 
shorts. Simpelthen bare lige for at se om der er 
et tilbud man ikke kan sige nej til. Og hvad gør 
jeg så, så går jeg videre, og så går jeg foreksem-
pel ind i, jeg tror den hed Jefferson før og IKON 
nu. Der plejer jeg også lige, bare lige at gå ind 
pg vende for at se hvad der er på mode, hvad 
man kan købe. Og så går jeg ellers op af. Hvis 
jeg har ekstra tid, så går jeg i H&M fordi nogle 
gange kunne man være heldig at de havde en flot 
t-shirt eller et eller andet der..Det er jo primært 
billigt. Jeg kan godt lide at kigge på tilbud. Og 
jamen så går jeg tit op i den der tier butik, den 
der Tiger, fordi jeg synes det er hyggeligt. Det er 
sådan lidt hyggeligt at gå derind og finde ting 
som man faktisk har råd til, som faktisk kunne 
være meget sjove, men som man måske ikke 
kommer til at bruge ret meget. Så der går jeg tit 
ind og bruger en ti, tyve, tredive, halvtreds kro-
ner. Og så går jeg op ad Graversensgade [Gra-
vensgade] og ind i Vangsgaard, som er den der 
dyre herretøjsbutik, og som jeg godt kan lide at 
kigge i fordi de nogle gange godt kan have nogle 
rigtig gode tilbud, så jeg kan lege at jeg har råd 
til alle de dyre ting, så den kan jeg også rigtig 
godt lide. Og så ender det primært med at så går 
jeg ned til bussen, nede på Boulevarden. ’ 29.20 
JN, dreng, 19 år, HTX  
’Det er en typisk tur. Det er den jeg altid tager.’ 
29.27 JN, dreng, 19 år, HTX  
JN kalder turen en vane. ’Jeg ved jo sådan set 
hvad jeg vil se, for nu har jeg boet i Aalborg i 
ti år. Der er nogle steder jeg har set og jeg ikke 
gider at se igen.’ 30.01 JN, dreng, 19 år, HTX
 
’Nogle gange bevæger jeg mig også ned på hav-
nen, bare lige for at kigge. Dernede ved Nytorv. 
Men det er ikke der jeg primært er, det er altid 
den samme rute jeg tager.’ 30.08 JN, dreng, 19 
år, HTX  
’Det er velovervejet hvad jeg vil se, hvad jeg vil, 
altså hvor jeg går hen. Fordi jeg kunne jo altså 
også godt gå i Karolinelund, man det gør jeg jo 
ikke, fordi jeg ved godt hvad jeg vil se. Så jo det 
er jo planlagt hvor jeg vil hen. jeg lige tager  min 
sportsmaster, tiger, H&M, Vangsgaaardstur.’ 
30.40 JN, dreng, 19 år, HTX  ’Det er jo plan-
lagt. Det plejer ikke at være sådan at jeg tæn-
ker. SÅ, så går jeg. Det plejer at være sådan at 
jeg så lige tænker over, hvad skal jeg dernede. 
Men jeg tager typisk ikke et sted hen uden at 
vide hvad jeg vil der. Og det gælder jo også med 
det her [turen i Bispensgade], så det gælder jo 
at så har jeg allerede planlagt hvad jeg vil der, 
når jeg kommer derhen, sådan mere eller min-
dre i underbevidstheden.’ 31.25 JN, dreng, 19 år, 
HTX  
’Det er jo noget jeg har gjort meget med at gå 
rundt i byen, fordi jeg har gået i skole herinde og 
så kunne jeg lige så godt gå ind og kigge.’ 32.23 
JN, dreng, 19 år, HTX  
Beslutningen om at tage ind til byen efter skole, 
kommer på selve dagen, for der er flere busser 
der kører hjem. ’Hvis jeg lige føler at jeg vil ned 
i byen og kigge, så tager jeg en beslutning om 
det på dagen, næsten henne af hvor jeg har fri, 
måske et par timer før og så tænker jeg at nu vil 
jeg lige derned og kigge. Men det er ikke sådan 
flere dage i forvejen, med mindre at jeg har en 
aftale med en ven.’ 32.55 JN, dreng, 19 år, HTX 
En aftale om at følges med en ven ned i byen, 
har JN typisk lavet et par dage i forvejen.: ’Fordi 
jeg er meget ordensmenneske og jeg vil gerne 
have alt planlagt.’ 33.15 JN, dreng, 19 år, HTX   
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’Nogle gange er det også meget impulsivt med 
at vi siger, jamen så skal vi på café, og så går vi 
hernede i Algade og går på Baresso.’ 33.25 JN, 
dreng, 19 år, HTX  
Dette er dog en anden type tur: ’Det eneste for-
mål med det, det er sådan set at gå ned og få 
en iceblend dernede. Det er sådan set det eneste 
formål med det. Og det er typisk  - eller planlagt 
er det jo, for vi planlægger det i skolen - men 
typisk er det jo sådan en halvtimes tid før vi har 
fri.’ 33.48 JN, dreng, 19 år, HTX  
Hvad det er de går efter, siger JN: ’Det er sådan 
set bare hyggen ved at sidde og drikke sådan en 
[en iceblend på Baresso]. Fordi den smager godt 
og fordi det er godt selvskab.’ 34.00 JN, dreng, 
19 år, HTX  
’Jeg har en rigtig god kammerat i min klasse som 
jeg godt kan lide at bruge tid sammen med . Vi 
får snakket en masse og det kan jeg rigtig godt 
lide, og det er for mig rigtig godt selskab. Og hvis 
vi er inde i Aalborg så er det primært på Baresso 
vi ender op hver gang.’ 34.21 JN, dreng, 19 år, 
HTX  
’Vi har et primært mål med at nå ind til Baresso, 
og den eneste hindring der skulle være, det skulle 
være hvis vi skulle i stereostudio.’ 34.39 JN, 
dreng, 19 år, HTX  
’Der [i Stereostudio] der kigger vi på film og 
musik. Vi kan godt lide at se film og høre musik 
begge to, så det er om der er et godt tilbud igen. 
Så jeg tror at det vil være den eneste hindring 
der vil være for ikke at gå direkte til Baresso.’ 
34.59 JN, dreng, 19 år, HTX 
JN betegner denne tur som ’ned at have en 
iceblend’: ’Jeg tror egentlig bare at jeg siger, vi 
skal ned og have en iceblend, for det er sådan 
nærmest blevet en tradition.’ 35.21 JN, dreng, 
19 år, HTX 
 
’Altså den her Gågade tur i Bispensgade med 
Sportsmaster og Tiger og H&M og Vangsgaard, 
den foregår ikke så tit mere, fordi jeg jo ikke går 
på skole herinde mere, men er jeg inde i byen, så 
kan jeg godt lige finde på at tage den, hvis jeg er 
herinde og vente på at jeg skal ind i fitnessworld 
eller jeg skal foreksempel til spinning og så ved 
jeg at jeg lige har en halv times tid inden jeg skal 
med bussen herinde fra. Så tænker jeg, at så når 
jeg da lige den tur.’ 36.00 JN, dreng, 19 år, HTX
 
’Så har jeg lige planlagt, og så har jeg lige regnet 
lidt på det, og så kan jeg lige nå den tur og så nå 
ned og nå en bus derud [i FitnessWorld]’ 36.20 
JN, dreng, 19 år, HTX  
Det er altså den samme tur igen og det sker ca 
et par gange hver tredje uge, lidt over en gang 
hver anden uge, det varierer meget. Da JN gik 
i Sankelmarksgade tog han derimod turen i gå 
gaden et par gange om ugen. Turen på Baresso 
sker ca hver anden uge.
Om hvilke mennesker der ellers er på Baresso, 
siger JN: ’Nej det synes jeg ikke der gør [sidder 
flere at min slags på Baresso], for jeg er sådan, 
når jeg kommer derind, så plejer der at sidde, 
primært kvinder faktisk, hvor de er måske sidst 
i tyverne. Ved at være færdige på universitetet 
kunne jeg forestille mig, de sidder og diskuterer 
noget studierelevant eller sådan noget.’ 37.23 JN, 
dreng, 19 år, HTX  
’Som jeg lige sagde, så kvinderne de ender åben-
bart ovre på Baresso, hvor jeg kan forestille mig 
at mændene de så ender på et eller andet sted 
hvor man skal spille noget pool og få en øl eller 
sådan noget. Det kunne jeg forestille mig at de 
gør, så ja, jeg vil sige at der er forskel på hvordan 
man bruger byen. Og også på brug af butikker 
selvfølgelig. Hvor du bevæger dig hen.’ 37.56 JN, 
dreng, 19 år, HTX  
’Jeg ved at der er mange butikker som har 
direkte kvinder som målgruppe, hvor jeg kunne 
forestille mig at rigtig mange af de tøjbutikker, 
det er et primært mål for kvinder at komme der-
ind, hvor at de bliver trukket ind. Det gør jeg jo 
ikke. Jeg bliver jo primært trukket ind i sports-
butikker og herretøjsbutikker.’ 38.27 JN, dreng, 
19 år, HTX  
’Det er ikke så tit at jeg ser en kvinde inde i en 
herretøjsbutik.’ 38.35 JN, dreng, 19 år, HTX  
JN siger at mænd og kvinder bevæger sig rundt 
i byen afhængigt at butikkernes placering.
’Altså min kammerat fra klassen og jeg, vi går jo 
på Baresso ca. der hver anden uge for at få den 
der Iceblend fordi vi godt kan lide de. Og some-
tider er det jo også bare et dække for at have det 
sjovt sammen, og snakke om hvordan det er i 
skolen og hvordan det går privat. Ligesom at få 
snakket de ting igennem man ikke rigtig snak-
ker om i skolen, for ligesom at komme lidt væk 
og sidde og irritere sig på lærene og de andre i 
klassen, så ja det er faktisk et dække for en social 
aktivitet.’ 39.50 JN, dreng, 19 år, HTX  
JN siger dog at de godt kunne sidde på Nytorv 
i stedet for, men det er primært fordi de godt 
kan lide Baressos Iceblend. ’Vi kunne godt 




JN, dreng, 19 år, HTX   - 
Men de gør det ikke. 
’Vi mangler den Iceblend der. Og vi mangler en 
Baresso i Kildeparken.’ 40.10 JN, dreng, 19 år, 
HTX  
’Vi kunne gøre det [snakke] mange steder. Vi 
kunne gøre det på havnen og vi kunne gøre det 
i Kildeparken. [men gør det ikke]Det er fordi 
der mangler det der produkt, den der iceblend 
som vi er så tossede med. Og så en sofa så det 
er ligesom lidt hjemligt, istedet for at sidde på 
ja, en hård bænk, så er det lidt mere sådan hyg-
geligt at komme ind i varmen og så komme ind 
og sidde og få noget at drikke.’ 40.49 JN, dreng, 
19 år, HTX 
JN kalder hans shoppetur  for en gågadetur, 
men det er kun ham selv der er indforstået 
med hvad det betyder fordi: ’Som regel så tager 
jeg den alene, fordi jeg altid er alene herinde hvis 
jeg skal ind og træne eller hvad jeg skal. Så jeg 
tror egentlig, eller jeg er sikker på at det kun er 
mig der ved hvad min tur er.’ 41.19 JN, dreng, 
19 år, HTX  
JN tager ikke turen sammen med nogle kam-
merater: ’Det er ikke sådan noget jeg gør, det 
med at shoppe, det er ikke sådan noget jeg gør 
sammnen med mine venner. ’ 41.36 JN, dreng, 
19 år, HTX  
Om hvor planlagt  og forberedt shoppeturen 
er, siger JN: ’Man ved vel altid at der er nogle 
ting man gerne vil have. Jeg ved foreksempel at 
lige nu der går jeg og leder efter sådan en plade 
til at skrive med computeren, ting og sager, og 
der tager jeg da alle de muligheder jeg kan få 
for at komme ind og se om der er tilbud på den. 
Så det jeg går efter, det er at finde et eller andet 
tilbud.’ 42.10 JN, dreng, 19 år, HTX  
’Altså det er ikke direkte sådan at jeg går ind på 
sportsmasters hjemmeside og ser hv ad de har på 
tilbud og om de har det jeg vil have. Sådan er det 
ikke. Det er bare sådan primæt at jeg vil ind og 
se om de har et tilbud der er værd at købe.’ 42.25 
JN, dreng, 19 år, HTX  
Om JN ligger mærke til de andre mænds 
påklædning når han er i byen, siger han: ’Jeg 
ligger da altid mærke til om der er noget jeg også 
selv vil have, men det er egentlig ikke sådan, 
fordi jeg er ikke sådan den der gider at bruge 
specielt mange penge på tøj, det er ikke så vigtig 
en faktor for mig. Og dog alligevel, sådan er det 
vel altid.’ 42.47 JN, dreng, 19 år, HTX  
’Jeg lægger da altid mærke til hvad folk har på 
og hvis den trøje så er fed, så går jeg da lige ind 
og ser hvad den koster. Det er jo også derfor at 
jeg kommer ind i den der IKON-butik og spe-
cielt Vangsgaard, fordi at det er jo dyrt.’ 43.10 
JN, dreng, 19 år, HTX  
Om hvordan den fysiske indretning ar by-og 
parkrummene har indflydelse på hvordan JN 
som dreng bruger byen siger han: ’Altså jeg 
bliver jo personligt trukket derhen hvor der er 
nogle træer og sådan noget, ikke. Men selvfølge-
lig også at butikkerne er samlet. Det er jo også 
vigtigt. Der bliver man også trukket hen, fordi 
der er mennesker og der er gang i den og man 
kan bruge en masse penge ikke. Så jeg synes der 
er sådan to  ting der trækker mig til af indret-
ning og omgivelser: At butikkerne er samlet og 
så at der er en form for natur, altså en lille park 
eller en plet med græs eller noget i den stil.’ 44.18 
JN, dreng, 19 år, HTX  
Om den manglende natur i gågaderne siger 
JN; ’Jamen her [i Gågaden ]synes jeg netop at 
det er fordi butikkerne er samlet og der er så 
stor en folkevandring oo og ned af gaden. Det 
er det jeg godt kan lide ved det. Altså det ville 
være endnu bedre for mig hvis der var nogle...
altså en stribe af græs i midten eller sådan noget, 
for at køre det helt til ekstremerne. Det ville være 
super godt og så ville jeg  rigtig godt kunne lidt at 
være der.’ 44.40 JN, dreng, 19 år, HTX 
’Jeg ved ikke om jeg ville bruge mere tid der [ 
i byen hvis der var mere grønt]men jeg tror 
bestemt at det ville give en meget højere kvalitet.’ 
44.52 JN, dreng, 19 år, HTX  
Hvordan JN har det med at kigge på andre 
mennesker i byen og blive kigget på, siger han: 
’Det ved jeg faktisk ikke om det spiller nogen 
rolle. Men nej jeg tror ikke at folk de kigger på 
mig sådan og jeg går egentlig heller ikke derned 
for at kigge på folk. Altså du kigger jo altid på 
andre for at se hvordan de er, og prøve at aflæse 
dem. Prøve at gætte sig til hvem de er og hvad 
de er. Så på et eller andet plan så bevæger du 
dig jo altid rundt for at kigge på andre og det 
går jo også den anden vej.’ 45.37 JN, dreng, 19 
år, HTX  
’Menneskerne de har ikke direkte indflydelse på 
at jeg kommer lige på Baresso foreksemepel. Det 
er for at være sammen med min kammerat der, 
det er ikke for at kigge på dem der sidder i sofaen 
overfor eller hvem det nu er. Ikke bevidst i hvert 
fald.’ 46.13 JN, dreng, 19 år, HTX. 
’For mig betyder det ikke noget om folk kigger på 
mig, og jeg kommer heller ikke der for at kigge 
på folk. Selvfølgelig så vil du altid gerne se andre 
folk og se specielle typer af folk. Det er da meget 
sjovt at se en pige med en 30 cm. høj hanekam. 
Det er da spændende, men det er ikke derfor at 
jeg kommer der.’ 46.52 JN, dreng, 19 år, HTX 
 
’ Vi [JN og vennerne] er i centrum for vores egen 
aktivitet, for vores egen.. hvor vi bevæger os hen.’ 
47.05 JN, dreng, 19 år, HTX 
’De [omgivelserne] er bare kulisser synes jeg, det 
er ikke sådan nogen jeg ligger mærke til.’ 47.13 
JN, dreng, 19 år, HTX  
[beskyttelse mod vold og kriminalitet]
’Altså specielt om natten der er det [beskyttelse 
mod vold og kriminalitet]nok ret relevant, fordi 
vi har Jomfru Ane Gade jo. Men der føler jeg 
mig faktisk ikke ubeskyttet inde, fordi [...]der 
er overvågning, der er dørmænd, der er politi 
inden for et par minutter, og jeg har set at poli-
titet de kommer hurtigt og de rykker ud, så der 
føler jeg mig egentlig godt beskyttet. ’ 48.00 JN, 
dreng, 19 år, HTX  
’Men hvis vi skal snakke om ubeskyttet, så er 
det måske ikke sådan ...Jeg har sådan en fordom 
at ude i vestbyen altså derude ved Reberbahns-
gade, og Valdemarsgade og Poul Paghsgade, 
specialt om aftenen, fordi at der er mørkt og så 
er der måske ikke så mange mennesker og så..ja 
så føler jeg mig måske nogle gange lidt bange for 
at komme ud og møde nogle der vil gøre en for-
træd. Så der kan jeg godt føle mig ret ubeskyttet.’ 
48.31 JN, dreng, 19 år, HTX  
JN siger om det at han føler sig ubeskyttet mod 
vold og kriminalitet også selvom han ikke 
er en af de mindste fyre: ’Jeg kan jo ikke gøre 
sådan supermeget imod en pistol foreksempel.’ 
48.37 JN, dreng, 19 år, HTX  
JN fortsætter om Vestbyen: ’Det er også fordi, 
hvis du er i byen, der er jo masser af mennesker. 
Men herude [i Vestbyen]der er ikke så mange 
mennesker. Det er som om at man er lidt mere 
alene og så er der...så har jeg personligt en eller 
anden frygt for at støde ind i en man ikke skal 
støde ind i.’ 48.59 JN, dreng, 19 år, HTX  
JN kender ikke nogen der er stødt ind i nogen 
eller har fået et par på hovedet eller noget i 
Vestbyen og siger: ’Nej det gør jeg ikke [ken-
der nogen fra omgangskredsen der har været i 
slagsmål el. lign. i Vestbyen] men det er fordi de 
heller ikke kommer derude.’ 49.06 JN, dreng, 19 
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år, HTX  
’Altså der var jo en der blev dræbt ude i Vest-
byen her for et par år siden, derude ved Stadion. 
Ham der manden der blev tæsket ihjel’ 49.24 
JN, dreng, 19 år, HTX  
Det er en episode der til dels stadig ligger og 
spøger i JNs bevidsthed: ’Ja til dels, for jeg gik 
til gymnastik derude ved stadion på netop det 
tidspunkt, og der gik jeg jo tilbage til Kennedy 
efter trænning hvor vi var færdige nogle gange 
klokken, hvad var den, den var nok halv ti, og 
der var mørkt, så jeg havde det med, at selvfølge-
lig var det også hurtigst at gå ind af Annebergvej 
og så gå forbi Katedralskolen og så ned af Prin-
sensgade, men jeg kunne selvfølgelig også i teo-
rien have gået igennem Vestbyen altså igennem 
Reberbahnsgade og de andre, men jeg valgte så 
den anden for det første fordi der følte jeg at det 
var sådan mere et boligkvarter og det var sådan 
lidt mere sikkert at gå der, hvorimod den anden 
Reberbahnsgade og Valdemarsgade det er sådan 
lidt mere lejligheder, sådan et lidt mere  ungt 
kvarter hvor der var større chance for at man 
kunne komme til skade, eventuelt.’ 50.18 JN, 
dreng, 19 år, HTX  
’Jamen den episode med ham der blev dræbt ude 
ved stadion, den spiller helt sikkert ind når jeg 
siger at jeg ikke har det sådan super godt med at 
befærdes i vestbyen når der er mørkt.’ 50.42 JN, 
dreng, 19 år, HTX  
Om Jomfru Ane Gade og dens omgivelser 
siger JN: ’Altså jeg plejer ikke at gå andre steder 
hen end gaden og så Bispensgade for det er der 
er overvågning, men altså nogle gange hvis det 
er sådan lidt tidligere på aftenen, så kan jeg godt 
finde på at gå ned til havnen, for der sidder også 
en masse . Når jeg går derned, så er det når jeg 
har venner med. Jeg kunne ikke finde på at gå 
derned alene. Primært fordi hvis jeg nu faldt i 
vandet, hvem skulle så rede mig op?’ 51.32 JN, 
dreng, 19 år, HTX  
’Jeg ved ikke om der er nogle steder hvor man 
ikke skal bevæge sig hen. Det tror jeg, selvfølgelig 
er der steder hvor man ikke skal komme.’ 51.42 
JN, dreng, 19 år, HTX 
Til hvor det så er, fristes JN til at sige Vestbyen 
igen. ’Personligt bevæger jeg mig kun i Jomfru 
Ane Gade, Bispensgade og lige op til enden af 
Vesterbro for der ligger Base Lounge, fordi der 
føler jeg mig sikker, der er andre mennesker, der 
er overvågning.’ 52.08 JN, dreng, 19 år, HTX
’Altså jeg ved at der er et sted hvor jeg i hvert 
fald ikke kunne finde på at komme alene, der 
om natten , det er lige ved siden af, der ved Frø-
springvandet, der hvis man lige går en tak læn-
gere væk fra gaden, der er sådan en lille gyde 
ind, der tror jeg ikke at jeg ville have lyst til at 
gå ind, for den er meget smal og der er sådan en 
nedgang til en kælder og det er ikke et attraktivt 
sted for mig i hvert fald.’ 52.40 JN, dreng, 19 år, 
HTX  
Formentlig referer JN til den lile gyde mellem 
LOFT og Sparks butikkerne. ’Og så er der også 
ved 1000fryd, den der lille café. Altså nu har jeg 
aldrig været der om natten eller om aftenen, 
men jeg har egentlig en fordom om at der skal 
man ikke komme hen sådan lige. Og jeg ved godt 
at det er måske fordomsfuldt, med at alle de der 
punkere det er farlige mennesker, det er de jo 
ikke. Men det er bare ikke et sted jeg vil færdes. 
Også fordi at der føler jeg mig ikke helt sikker, 
det er sådan baggårdsagtigt.’ 53.21 JN, dreng, 
19 år, HTX  
Der er ikke nogen i JNs nære vennekreds der 
er blevet slået ned i byen, men: ’Altså jeg gik i 
folkeskole med et par stykker der er blevet slået 
ned. Det er så fordi at de også har været lidt 
oppe at slås jo...’ 53.37 JN, dreng, 19 år, HTX  
’Men nej, men nu har jeg heller ikke en sær-
lig voldelig omgangskreds eller provokerende 
omgangsbreds. Men nej, der er ikke nogen der er 
blevet slået ned. Så det er rent fordomme.’ 53.47 
JN, dreng, 19 år, HTX  
’Det er vel nærmest et instinkt, et overlevel-
sesinstinkt, at man gerne vil være hvor der er 
andre mennesker og der er nogen der kan passe 
på mig, hvis man kan sige det sådan.’ 54.18 JN, 
dreng, 19 år, HTX  
JN tror ikke at følelsen af at være beskyttet 
mod vold og kriminalitet, har noget at gøre 
med ens fysiske størrelse: ’Nej det tror jeg ikke 
det har [noget med størrelsen at gøre] for vi har 
vel allesammen en eller anden frygt for at dø, 
sådan er det jo. Det kan vi jo ikke løbe fra. Og så 
tror jeg egentlig at vores størrelse er lige meget. 
Hvis der er fem mand der vil slå mig i gulvet, 
så skal de jo nok få slået mig i gulvet.’ 54.55 JN, 
dreng, 19 år, HTX  
Om hvorfor de unge føler sig utrygge selv 
om de ikke kender nogen der har været ude 
for noget, siger JN; ’Jeg tror bare det er noget 
der sidder på rygraden, primært fordi vi bliver 
påvirket af medier om at der er så meget vold, 
og uha, vi bliver stukket ned alle sammen, at 
vi derfor søger de trygge steder hen.’ 55.21 JN, 
dreng, 19 år, HTX  
’Altså om dagen så føler jeg mig sådan set tryg 
i det meste af midtbyen men så om natten så... 
altså jeg har det jo med altid at gå ind til Jomfru 
Ane Gade via Bispensgade eller nede for enden 
af gaden, for der holder  bussen jo også, den jeg 
kommer med. Men hvis jeg kommer fra Nytorv, 
så går jeg altid igennem Bispensgade fordi den 
er ... Jamen jeg har det sådan at den er stor og 
bred og man kan se  hvad der kommer, ikke. O 
g så føler jeg mig tryg. Og hvis det er, så kan jeg 
jo bare løbe. Den er åben til begge sider og der er 
siddeveje hvor man kan forsvinde ud af, hvis det 
er. Så ja der føler jeg mig tryg, helt sikkert.’ 56.16 
JN, dreng, 19 år, HTX  
JN kalder en tur i Gaden for en bytur. ’For mig 
der er en bytur at man starter derhjemme selv-
følgelig og så sidder man og, ja man bliver lidt 
beruset og så tager man en bus eller en taxa alt 
efter hvor sent det er. Så kører man ind til Jom-
fru Ane Gade og så går man ellers lidt rundt på 
de forskellige diskoteker, det er jo meget sådan 
en kultur med at du kan bare gå ind og du kan 
gå ud igen og hvis du har nogle venner der er 
derinde, så smutter du ind til dem og siger hej 
og så tilbage til din egen gruppe. Og så bliver 
du måske splittet lidt op, fordi man kender en 
masse derinde, det er jo der at alle de mødes og 
samles inde. Så en typisk bytur, det er egentlig 
bare at komme ind og så er der en masse sociale 
aktiviteter og have det sjovt.’ 57.19 JN, dreng, 
19 år, HTX  
’Den [byturen] slutter som regel ved at for mit 
vedkommende så tager jeg natbussen hjem.’ 
57.26 JN, dreng, 19 år, HTX  
’Altså natbussen den går fra Nytorv, og hvor 
jeg så går fra Jomfru Ande Gade og så ned af 
Bispensgade igen, igen fordi den er stor, men på 
det tidspunkt hvor jeg går i forhold til det tids-
punkt hvor jeg kommer, der føler jeg mig ikke 
nær så tryg, fordi at jeg tænker at på vej hjem, 
og så kommer alt det der fra medierne op igen 
og så gamle gyserfilm, og så fordi der ikke er så 
mange mennesker. men så går jeg ned til enden 
af Bispensgade, og så er det som regel sådan at 
jeg går derned sådan en halv time i forvejen 
sammen med dem jeg nu engang skal følges med 
hjem, og så går vi ind på McDonalds og lige får 
en burger eller to og så ind til fem minutter før 
bussen kører, så går vi hen til bussen.’ 58.13 JN, 
dreng, 19 år, HTX  
’Altså jeg tager aldrig derind alene. Det ville 
være trist synes jeg, men også på grund af sik-
kerhedsmæssige... Det er jo altid godt at have 
Interview: JN
89
nogen at følges med synes jeg og jeg har det 
også... altså jeg kan jo godt gå rundt derinde i 
gaden, egentlig har jeg også gjort det før, hvor jeg 
lige er gået ned til McDonalds og hente en der 
står og venter og så hente personen tilbage. Men 
det er ikke sådan at jeg vil gøre det hele aftenen, 
fordi jeg gerne vil have nogen der er sådan mere 
en gruppe, der er sammen om det her, hvor vi så 
kan støtte op om hinanden hvis der sker noget 
eller der bliver brug for noget. Jeg kan godt lide 
at have den her tryghed, helt sikkert.’ 59.01 JN, 
dreng, 19 år, HTX  
Om de skriver smser sammen for at følge op på 
hinanden, siger JN: ’Det varierer alt efter hvem 
man er, fordi hvis jeg foreksempel er i byen med 
min kæreste og hun skal hjem til hende og jeg 
skal hjem til mig, så kan jeg godt lide lige at få 
at vide at okay ’jeg er kommet hjem nu’ . Men 
hvis det bare er med min kammerat eller dem 
fra klassen, så er det ikke lige så vigtigt. Altså jeg 
går ud fra at de er kommet godt hjem og  hvis 
ikke, så ville jeg nok finde ud af det. Nej det er 
kun hvis det er sådan nogle der betyder rigtig 
meget for mig at jeg gerne vil vil at de er kommet 
godt hjem.’ 59.44 JN, dreng, 19 år, HTX  
Sådan har JN det ikke rigtigt med sine dren-
gevenner.
Tre ting som vil få JN til at føle sig mere beskyt-
tet mod vold og kriminalitet:
’Altså jeg er egentlig godt nok tilfreds om natten 
for der er overvågning, der er jo videoovervåg-
ning i Jomfru Ane Gade.’ 1.00.33 JN, dreng, 19 
år, HTX  
’De tre vigtigste ting for mig, det er for det første 
at der er nogle mennesker som der kan gribe ind 
hvis der sker noget. Dvs. dørmænd eller politi 
eller noget, og den anden vigtigste ting, det vil 
jeg sige at det er overvågning, det vil sige vide-
oovervågning, fordi så har man ligesom noget 
stof til bagefte hvis  der sker noget og man ikke 
når at gribe ind. Så har man det måske på video. 
Og en tredje ting der får mig til at føle mig sikker, 
det er at der er andre mennesker omkring mig. 
Det behøver ikke at være bodyguards, det skal 
bare være mennesker, så man er en del af en stor 
flok. Man behøver ikke at hænge sammen, bare 
alle sammen i Jomfru Ane Gade er der.’ 1.01.17 
JN, dreng, 19 år, HTX  
’Den vigtigste ting for mig om dagen, det tror 
jeg næsten er [...]at der er mennesker. Masser 
af mennesker omkring en, så man ved at man 
ikke går rundt alene, og at der nogen der kan 
gribe ind hvis der skulle ske et eller andet, man 
skulle blive overslået eller man skulle blive slået 
ned. Det er sådan set lige meget, bare der er 
nogen til at gribe ind. Og så ville jeg også føle 
mig tryg hvis der er nogen der, ja jeg ved ikke 
om det skulle være politi eller det skulle være en 
slags vagter der gik rundt i byen, bare sådan for 
at holde orden, og der kører jo også politibiler 
rundt herinde nogle gange for at kigge. Det får 
mig til at føle mig sikker.  Og så sidste prioritet 
det ville nok være at der var overv¨ågning over 
det hele, men det har jeg sådan et lidt ambiva-
lent forhold til det, for man skal jo også have lov 
til at være sig selv. Men på den anden side så 
ville det jo også være rart hele tiden at føle sig 
sikker fordi der hele tiden blev overvåget hvad 
der sker, så man kan gå tilbage og se det.’ 1.02.22 
JN, dreng, 19 år, HTX  
Om mængden af politi i Aalborg siger JN: ’Om 
natten så synes jeg bestemt at der er [politi nok i 
Aalborg].’ 1.20.30 JN, dreng, 19 år, HTX. 
’Det er faktisk ikke så længe siden jeg var i byen 
og der så jeg faktisk politiet. Der var en 3-4 poli-
tibiler der var kommet inden for kort tid. og det 
synes jeg var super godt. De skulle ind og stoppe 
nogle som var oppe at slås og var ved at smadre 
nogle politibilruder. Så jeg synes egentlig nok om 
natten og egentlig også om dagen. Jeg synes det 
er tit jeg ser en politibil.’ 1.02.58 JN, dreng, 19 
år, HTX  
[internettet]
’Primært så bruger jeg faktisk internettet hele 
tiden. For jeg går jo i skole hvor vi har 
internetadgang.’ 1.03.43 JN, dreng, 19 år, HTX 
 
’Jeg står op klokken seks om morgnen. Så spi-
ser jeg morgenmad og så tager jeg bussen i skole 
eller cykler, og der er jeg ude klokken otte hvor-
efter jeg åbner min computer.’ 1.03.53 JN, dreng, 
19 år, HTX  
Computeren har ikke været åbent inden JN 
tænder den på skolen, medmindre: ’Medmin-
dre at jeg skal møde meget sent, sådan klok-
ken 11, og jeg foreksempel ikke sover til... vi 
har rengøringsdame derhjemme og så kommer 
hun foreksempel klokken otte, og så kan jeg ikke 
sove der. Det sker en gang om ugen.’ 1.04.18 JN, 
dreng, 19 år, HTX  
’Men det er sjældent at det løber sådan sam-
men at jeg skal møde sient, sådan helt sent og så 
rengøringskonen hun kommer samme dag. Men 
hvis det sker, så vil jeg helst sidde ved compute-
ren  for det er sådan set mit, ja min hobby og til 
dels også mit tidsfordriv. Så bliver der åbnet for 
computeren og så ville jeg måske stå op sådan 
kvarter i otte, gå i bad, tænde for computeren og 
ja spise morgenmad først og så derefter sidde på 
facebook og msn og tjekke mails og hvad man 
ellers nu har lyst til.’ 1.04.52 JN, dreng, 19 år, 
HTX  
’Så kommer jeg så i skole og jeg er der typisk 
klokken otte. Så tænder jeg så min computer. 
[...] hvis jeg er på cykel for eksempel, så går jeg 
tit op i, vi har sådan et område på skolen hvor 
der er nogle sofaer og der er nogle sækkestole. 
Der tænder jeg så ikke min computer for der er 
klokken ikke helt otte endnu. Så sætter jeg mig 
og slapper lidt af og er sammen med min kæreste 
hvis hun er der. Og så sådan klokken otte, fem 
minutter over otte, så går jeg op i klassen hvor 
jeg hiver min computer frem og hvorefter den 
bliver tændt, og så er jeg sådan set på internettet 
resten af dagen indtil jeg får fri mellem klokken 
et og halv fire.’ 1.05.39 JN, dreng, 19 år, HTX  
Inden timen starter eller lige omkring når den 
er startet: ’Jeg har det sådan at når jeg starter 
min computer, så skal jeeg altid på facebook. 
Altid. Og når jeg åbner min computer så åbner 
jeg altid min mailbox, den er åbent hele tiden i 
baggrunden. Og som regel så logger jeg også på 
msn. Og der er jeg sådan set hele dagen fra at jeg 
starter i skole til at jeg er færidig i skole. Og så 
skal vi jo have undervisning og så skulle man jo 
gerne lukke de der ting ned, Ja og hvis læreren så 
ikke hører det, så sidder jeg på facebook og sid-
der og chatter og kigger på billeder. Men det er 
primært facebook jeg er på.’ 1.06.39 JN, dreng, 
19 år, HTX   
Om der er andre ting JN kigger på på nettet i 
timerne om formiddagen, siger han; ’Altså lige 
pt så spiller jeg aktiespil...’ 1.06.48 JN, dreng, 19 
år, HTX  
’Altså jeg er hele tiden online men hvis jeg skal 
følge med i timerne og der måske er noget frem-
læggelse, så lukker jeg computeren ned, altså 
lige lukker låget ned og så hører jeg selvfølgelig 
efter, men hvis du så falder lidt af på den  og 
er lidt træt og ikke gider og er umotiveret, så er 
det nemt lige at åbne computeren og er være på 
facebook og lige se nogle billeder og lige spille 
noget poker eller hvad du nu har lyst til. Det gør 
jeg egentlig ret meget lige for tiden.’ 1.07.39 JN, 
dreng, 19 år, HTX  
Om der bliver skrevet nogle i de første timerne 
via diverse medier siger JN: ’Det varierer meget, 
altså nogle gange så skriver man med dem man 
sidder i klassen med. Vi sidder og diskuterer et 
eller andet som læreren sstår og siger nu eller 
har sagt eller nogle studierelaterede spørgsmål, 
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men andre gange så sidder vi også bare og snak-
ker om ’ej, hvad snakker læreren nu om, jeg kan 
slet ikke følge med’ og ’det bliver bare værre og 
værre’. Og så er der måske nogle venner fra 
efterskolen og folkeskolen som der lige logger på 
messenger og så tænker man lige at jeg skal da 
sige hej og så skriver man til dem. Så altså hvis 
jeg skriver til nogen så er det venner, eller dem 
fra klassen eller ens kæreste.’ 1.08.37 JN, dreng, 
19 år, HTX  
Dette er om formiddagen. Om hvor mange 
der er på msn mv., siger JN: ’Jeg har ret mange 
på den messenger liste, så der er i hvert flad en 
halvtreds-treds stykker online hele tiden, bortset 
fra om natten selvfølgelig, men der om formid-
dagen der er gerne en halvtreds online. Der er 
endnu flere [på facebook]Jeg har  500 venner 
og der er nok 70 online eller sådan noget. Ja 
mobiltelefonen den bruger jeg så ikke så meget 
lige der i timerne, for der har jeg netop facebook, 
og dem jeg skal i kontakt med, de er som regel 
online eller på messenger.’ 1.09.18 JN, dreng, 19 
år, HTX  
’Altså jeg foretrækker computermedierne, altså 
internetbaserede som facebook og messenger, 
fordi det er jo for det første hurtigere. Jeg synes 
man får svar hurtigere og det kan jeg godt lide, 
i forhold til mobiltelefonen for der skal du sidde 
og taste og sende.’ 1.09.35 JN, dreng, 19 år, HTX
Om det ikke går lige så hurtigt med sms som 
med chat, siger JN: ’Det varierer synes jeg. for 
det er ikke altid at man sådan lige ser at der er 
kommet en sms hvis man har den er i lommen 
og er på lydløs. Men til gengæld hvis det er på 
computeren og den er åben  og så med mes-
senger, så kommer der jo et vindue op.  Og så 
føler jeg mig mere sikker , men altså jeg svarer.’ 
1.09.58 JN, dreng, 19 år, HTX  
Til hvad der forpligter mest af diverse medier, 
siger JN: ’Altså jeg har det sådan at jeg går ikke 
nogen steder uden min mobiltelefon, fordi jeg 
føler mig forpligtet til at have den på mig hvis 
der er nogen der skal have fat i mig. og det skal 
bare gå stærk med at svare.Hvorimod på face-
book hvis jeg får en besked, så kan der godt gå 
et par timer inden jeg svarer. Sådan er det ikke 
på messenger, for der skriver folk direkte til mig 
i en chat, så så føler jeg at jeg at jeg skal svare 
med det samme. Medmindre jeg ikke gider at 
snakke med dem selvfølgelig, og det sker jo også 
nogle gange. Altså jeg vil sige, det der forplig-
ter allermest for mig, i forhold til at svare, det 
er mobiltelefonen og det er fordi jeg har et eller 
andet forhold til at jeg vil gerne have at også hvis 
jeg skal have fat i nogen, så skal jeg kunne få fat 
i dem med det samme, hvis det er noget meget 
vigtigt.’ 1.10.52 JN, dreng, 19 år, HTX  
’Altså bare jeg bevæger mig udenfor mit værelse, 
så har jeg telefonen med.’ 1.11.06 JN, dreng, 19 
år, HTX  
Om hvad der bliver talt om på facebook og 
msn: ’Det kan også være mange sociale ting der 
bliver snakket om, det kan være hvis vi skal til 
htxfest eller hvad skal du lave i weekenden, skal 
vi finde ud af et eller andet i weekenden eller 
er du stadig syg og hvordan går det. Så det kan 
være alt, det er overhovedet ikke arbejdsrele-
vant.’ 1.11.44 JN, dreng, 19 år, HTX  
’ja det gør det i min klasse i hvert fald [fortsæt-
ter det der bliver snakket om online, i frikvarte-
rene]. Ja fordi det er mange nørder ikke, jamen 
så sidder de og spiller et spil mange gange, men 
det gør jeg så ikke, for det er ikke lige mig. Ja 
det fortsætter ud i frikvarterene med kamme-
raterne, for så har man egentlig liv til at være 
der, så der fortsætter det helt sikkert fra timen.’ 
1.12.16 JN, dreng, 19 år, HTX 
’Jamen hvis du sidder og snakker med dem fra 
klassen i time, så vil du jo primært snakke mere 
om de fysiske i frikvarteret, men hvis det forek-
sempel er ..altså jeg går jo foreksempel på skole 
med min kæreste og så hvis jeg skriver til hende 
i frikvarteret og det gør jeg faktik tit, så er det jo 
faktisk at erstatte den fysiske samtale, med at gå 
over til hende.’ 1.12.48 JN, dreng, 19 år, HTX  
’Når man snakker sammen over facebook eller 
messenger, så kunne man godt føle at man ikke 
er forpligtettil at holde det ved lige med at mødes 
måske. Altså mødes til en videoaften måske, 
for nu snakkede vi jo lige sammen på facebook 
igår. [...]Jeg gør det foreksempel også selv med 
specielt mine efterskole venner, dem ser man jo 
ikke ret tit, men alligevel så har man en følelse af 
at man lige har snakket med dem fordi  nu har 
man jo lige snakket med dem på messenger ikke.’ 
1.13.40 JN, dreng, 19 år, HTX  
JN er positiv overfor de muligheder facebook 
mv. giver: ’Ja ja du har jo mulighed for, ja du 
sparer jo en masse tid, for hvis du skulle møde 
alle de der 500 venner ikke, så har du jo ikke 
tid til mange andre ting. Så derfor er det jo en 
positiv side af det, at man kan holde kontakten 
ved lige på den her måde, men det negative det 
er så at du måske ikke føler dig forpligtet. Jeg 
føler mig nogengange ikke forpligtet til ikke at 
se mine venner fordi at vi snakker sammen jo 
[på facebook og messenger].’ 1.14.18JN, dreng, 
19 år, HTX  
I 12-frikvarteret: ’[I 12-frikvarteret] Så går man 
enten over i kantinen hvis man skal købe eller 
man bare skal sidde og snakke med vennerne.’ 
1.14.25 JN, dreng, 19 år, HTX  
Computeren er ikke med i kantinen: ’Nej den 
[computeren ] bliver stående ovre i klassen. Men 
det sker altså også at man bliver i klassen og så 
sidder man og så sidder man måske på youtube i 
frikvarteret og så er der lige en film der er blevet 
sendt i løbet af timen som du gerne vil se med 
lyd på og det kan du jo ikke gøre i timen, fordi så 
bliver du opdaget og det går jo ikke.’ 1.14.51 JN, 
dreng, 19 år, HTX  
Med film mener JN et kort klip men du kunne 
også godt være at man så et afsnit af vener eller 
sådan noget. ’Men nogle gange så går man over 
i kantinen og det er så fysisk samtale der kører, 
hvor at der sidder vi ikke med vores compu-
tere og mobiltelefoner hele tiden. Det kan godt 
være at der skal sendes en enkelt sms en gang 
imellem, men primært så er det fysisk samtale 
derovre. Men nogen gange så bliver man også 
i klassen og så sidder man egentlig bare foran 
sin computer og sidder på facebook og gør det 
samme som du gør i timerne.’ 1.15.30 JN, dreng, 
19 år, HTX  
JN tilføjer: ’Vi sidder sådan set foran hver vores 
computer.’ 1.15.36 JN, dreng, 19 år, HTX
Om de kommunikerer samtidig med at de sid-
der foran hver deres skærm siger JN: ’Altså jeg 
kan godt sidde og snakke sammen med, men der 
er mange i min klasse, de sidder meget indeluk-
ket i deres lille verden og stirrer på deres spil på 
skærmen ikke. Men jeg kan godt lide at sidde 
og snakke med ham min gode kammerat for 
eksempel. Så sidder vi og snakker og viser hin-
anden hvad der sker på facebook, hvis der lige er 
et sjovt billede der skal vises, så sidder man lige 
og snakker om det og diskuterer om det nu er så 
godt et billede.’ 1.16.06 JN, dreng, 19 år, HTX  
HH hævder at den måde JN og kammeraten 
bruger facebook er en moderne version af 
hvordan man brugte byen førhen, set i det per-
spektiv at de ikke ser på de andre mennesker 
men kun hinanden når ham og kammeraten 
kommer på Baresso: ’Jeg vil stadig ikke våge at 
påstå at jeg gør det der på baresso[oplever andre 
mennesker], for dem jeg holder øje med, det er 
sådan egentlig mine venner for at se hvad de 
laver og hvordan de har det og hvordan de ser 
ud.’ 1.16.44 JN, dreng, 19 år, HTX  
Om facebook erstatter torvets funktion i gamle 
dage, siger JN: ’Nej for det er jo et helt andet 
Interview: JN
91
byrum [idag end førhen] hvis man kan sige det 
sådan. For det er jo ikke samme tilknytning med 
mennesker som der var før, for dem der var før, 
dem finder du jo bare på facebook ikke.’ 1.17.22 
JN, dreng, 19 år, HTX  
Det er dog ikke nogen tilfældighed hvem JN 
får som venner på Facebook, han kender dem 
jo. ’Det er bare ikke sådan at man mødes nede 
i Brugsen eller sådan noget, fordi at du har 
dem på facebook hvis man kan sige det sådan.’ 
1.17.42 JN, dreng, 19 år, HTX  
I timerne efter frokost: ’Der [i timerne efter fro-
kost] sker sådan set det samme. Det er at vi sid-
der, ja igen vi følger lidt med i undervisningen 
hvis vi skal det og hvis vi kan slippe for det, så 
gør vi det. Så sidder vi på facebook og messenger 
og skriver...’ 1.18.27 JN, dreng, 19 år, HTX
Igen er det som JN siger ’ligegyldige ting’ der 
skrives om på facebook, alt fra at læreren er 
en idiot, at man er træt eller at man skal et 
eller andet smart i weekenden. ’Så der sker det 
samme [efter frokost], så det er meget trivielt. ’ 
1.18.46 JN, dreng, 19 år, HTX  
Det er de samme sider der bliver set på: ’I min 
verden der er det bare facebook hele tiden. Face-
book, messenger og mail.’ 1.19.02 JN, dreng, 19 
år, HTX 
Om internettet bruges mere eller mindre end 
før frokost, siger JN: ’Det [mængden af brug af 
internettet] varierer egentlig efter hvad vi har 
af fag, for der er nogle fag, der har vi perioder 
hvor vi slet ikke må bruge computer fordi at så 
ved læreren at vi ikke laver noget. Og ved nogle 
lærere der ved vi at der kan vi godt slippe godt 
fra at lave ingenting, og nogle lærere der ved 
du at så bliver du sgu smidt ud hvis de opdager 
dig i noget. Så det varierer meget alt efter  hvad 
lærer man har. Men hvis vi tager  bare sådan 
generelt, så er det egentlig det samme som om 
formiddagen man laver og hvormeget man gør 
det.’ 1.19.43 JN, dreng, 19 år, HTX  
Efter skole: ’[efter skole] så lukker jeg jo face-
book og messenger og alt det der ned og slukker 
min computer og så tager jeg hjem hvis jeg ikke 
har nogle aftaler med en sportsmaster butik, og 
så tager jeg hjem. Og det første jeg gør det er at 
hive min computer op af tasken og tænde den. 
Hvor som regel så går jeg ud og kigger i køleska-
bet for at se om der er noget spændende. Det er 
ikke så tit jeg tager noget, det er bare en vane. 
Så går jeg ind til min computer og så tjekker jeg 
om jeg har fået lektier for, det hr vi via sådan 
en internetside, sådan et intranet ting der, hvor 
jeg så går ind og ser om jeg har nogle lektier og 
samtidig så logger jeg selvfølgelig på facebook.’ 
1.20.30 JN, dreng, 19 år, HTX   
’Det der kommer allerførst, det er min mail, for 
den åbner jeg med det samme, det er ren refleks.’ 
1.20.40 JN, dreng, 19 år, HTX  
JNs mail er et domæne han selv har købt og 
som han åbner med outlook.  ’Derefter så vari-
erer det lidt. Altså hvis jeg ved at jeg har nogle 
lektier for. så kan det godt være at jeg lige går 
på facebook først, for så ved jeg jo at de er der. 
Hvorimod at hvis der ikke er nogle lektier, så har 
jeg det sådan at så går jeg tit ind på det her lek-
tio først fordi det er meget vigtigt for mig at lave 
mine ting, så jeg vil gerne ind og se det med det 
samme, og jeg vil igang med det hurtigt. Men 
det ender også tit med at jeg ender op på face-
book, sådan at der lige går tyve minutter inden 
jeg egentlig kommer igang. Nogle gange sidder 
jeg også på facebook samtidig hvis det foreksem-
pel er en stil der skal skrives på computeren, så 
kan jeg både have den og messenger og mail og 
facebook åbent samtidig.’ 1.21.45 JN, dreng, 19 
år, HTX  
Der er ikke andre ting, eks. biler, tøj, sport el. 
lign., der kører via nettet samtidig. ’Altså jeg 
kan godt lide at se på youtube foreksempel og så 
finde sjove ting og gymnastikfilm, for det gjorde 
jeg meget før i tiden, jeg dyrkede springgym-
nastik og sådan noget, men det kan jeg så ikke 
mere. Så altså jeg kan godt lide at finde sådan 
nogle springfilm hvor de laver nogle vilde ting og 
sådan noget. Så jeg bruger også ret meget tid på 
youtube.’ 1.22.29 JN, dreng, 19 år, HTX
Om aftenen: ’ Så bliver det aften og så bliver jeg 
kaldt ud til aftensmad og så står min computer 
der og hygger sig hvor den stadig er på facebook 
og messenger. Og så kommer jeg jo igen og så 
sætter jeg mig ned ved computeren igen.’ 1.22.49 
JN, dreng, 19 år, HTX  
JN har ikke været logget af i mellemtiden. 
JN vil tror at han har computeren tændt og 
på internettet mellem 12 og 15 timer dagligt. 
’Generelt så er jeg egentlig online hele tiden når 
jeg er vågen, med mindre at jeg er til familiefød-
selsdag eller hvad det nu er. Men ellers så er den 
faktisk online hele tiden.’ 1.23.45 JN, dreng, 19 
år, HTX  
Om der er andre ting som kan gøres i byen som 
JN bruger nettet til i stedet siger han: ’Jamen 
du kan jo sådan set gøre det hele.’ 1.24.00 JN, 
dreng, 19 år, HTX  
’Jeg køber nogle gange ting på nettet, fordi det 
primært er billigere end i butikkerne. Det er 
sådan set kun derfor. Foreksempel så køber jeg 
det meste af min musik på nettet, fordi jeg har 
sådan en side der er ret billig i forhold til butik-
kerne og så tænker jeg at så kan jeg jo ligeså godt 
spare de penge jo.’ 1.24.25JN, dreng, 19 år, HTX 
JN går dog fortsat i pladeforretninger selvom 
musikken købes på nettet, hvor han kigger 
efter tilbud: ’Jeg kigger bare om jeg kan finde 
nogle gode tilbud [i butikken] som kan slå de 
hjemmesider jeg bruger.’ 1.24.38 JN, dreng, 19 
år, HTX  
Der kan godt være sammenhæng mellem de 
køb JN gør på nettet og det han ser i butikken: 
’Hvis jeg går ned og finder en cd jeg gerne vil 
have, så går jeg tit hjem for at tjekke på nettet 
hvad jeg kan få den for der. Det er sådan meget 
normalt. Det gør jeg sådan ca. ved hver fjerde 
ting jeg køber. Hvis der er et par sko jeg vil have 
eller en kasket. Her igår foreksempel der sad jeg 
og ledte efter en kasket på nettet til noget dans, 
og den fandt jeg så på nettet, hvor jeg så  skrev 
en mail til dem om de ikke ville sende den ind i 
butikken som ligger nede på Boulevarden, stre-
etammo. Det plejer de gerne at ville men jeg har 
ikke lige fået svar endnu. Så på den måde er de 
jo linket sammen med at jeg bruger netttet til 
at finde de ting jeg gerne vil have. På den måde 
er det jo ikke kun med musik jeg kigger priser . 
Hvis der er, lad os sige at jeg vil have et par nye 
nikesko eller sådan noget, så kunne jeg sagtens 
finde på at gå ind på nettet og lige søge på dem, 
for at se om man kan spare penge.’ 1.25.50 JN, 
dreng, 19 år, HTX  
’Hvis jeg finder noget på nettet jeg gerne vil 
have, så er det jo helt sikkert at jeg vil gå ud i 
butikkerne og så er det jo planlagt når jeg ved 
hvad jeg kigger efter og så, hvis det foreksempel 
er de der nikesko igen, så går jeg tit ud i butik-
kerne og kigger om der er et alternativ eller om 
jeg skal købe dem, og prøver dem, så ja det er jo 
planlagt men det er ikke så tit at jeg bare finder 
et eller andet på nettet som jeg bare skal have, 
og så plejer jeg at købe det på nettet.’ 1.26.58JN, 
dreng, 19 år, HTX  
Der er iflg JN en sammenhæng mellem virtuel 
og fysisk shopping. ’Nogle ting dem køber jeg 
kun på nettet.Hårvoks og musik, det køber jeg 
kun på nettet. Andre ting dem kan jeg bedst 
lide at købe i butikker, det er foreksempel sådan 
noget  som tøj fordi jeg har det sådan lidt at hvis 
jeg køber noget hjem fra nettet som ikke er den 
rigtige størrelse, så gider jeg ikke problemer med 
alt det der med at sende det tilbage og hvem skal 
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så betale porto osv.  Så har jeg det meget bedre 
med at skulle gøre det i en butik. Det kommer an 
på varen egentlig, hvad jeg gør egentlig. Igen det 
der med voks og musik, der bruger jeg  udeluk-
kende nettet, der behøver butikkerne ikke være 
med i det. Hvis jeg ikke kender musikken så 
søger jeg på det på youtube og så hører jeg det og 
så køber jeg det hvis jeg synes det er godt. Hvori-
mod tøjet, jeg finder det måske billigt på nettet 
men så vil jeg ned i butikken for at prøve det, 
og hvis det ikke er sådan billigt på nettet, sådan 
rigtig billigt i forhold til butikken, så kan jeg 
godt finde på at gå hjem og købe det på nettet, 
for så kender jeg størrelsen på typen. Så det var-
rierer meget alt efter hvad produktet er.’ 1.28.32 
JN, dreng, 19 år, HTX  
tre websites besøgt oftest: facebook. lektio, 
youtube
tre websites brugt mest tid på: facebook, you-
tube, lektio
Hvorvidt JN tror han kommer til at bruge 
internettet/byrummet i Aalborg mere eller 
mindre fremover, siger han: ’Jeg vil sige at det 
jeg laver i byrummet i Aalborg altså køber ind, 
det vil med tiden blive erstattet af internettet, 
fordi vi lever i et samfund hvor funktionstekno-
logi og internettet og alt det der, det er jo meget 
fremme i tiden.’ 1.29.55 JN, dreng, 19 år, HTX  
’Der er jo også noget socialt og et oplevelses-
aspekt ved at gå inde i gågade sammen med ens 
familie.’ 1.30.10 JN, dreng, 19 år, HTX  
’Det er jo ikke kun det med at købe et produkt 
der betyder noget, for hvis du foreksempel er ude 
at købe julegaver med din familie ikke, så er det 
vel også det at man er derinde sammen og snak-
ker om det, og får en kop varm kakao eller hvad 
du nu får om julen, så er det jo hele oplevelsen i 
det. Altså du kunne jo sagtens sidde der hjemme 
og du kan jo finde det meste på nettet. Det er 
selve det der atmosfæren med at gå rundt ikke 
og oplevelsen ved at være sammen, hvor at hvis 
vi købte alt over nettet, så ville vi jo ikke få ople-
velsen af at være sammen, så ville vi miste et 
stort socialt aspekt synes jeg.’ 1.31.00 JN, dreng, 
19 år, HTX  
[atmosfære]
Til hvad atmosfære er for JN siger han: ’Altså 
det [atmosfære] kan foreksempel være her om 
julen, med for eksempel julepynt, det synes jeg er 
rigtig god atmosfære for så føler man ligesom at 
det er hyggeligt og jeg fristes til at sige at det er 
varmt, men det er jo ikke vejret der er er varmt, 
det er jo hele den følelse, med at nu  er det ved 
at være jul og der bliver pyntet op og der bli-
ver hængt pynt op i november. Så det er sådan 
set god atmosfære for mig, og når folk er glade 
[...]. Men generelt sådan summen i byen og godt 
humør.’ 1.31.55 JN, dreng, 19 år, HTX
  
’God atmosfære det er at der er fredeligt[...]. 
Jamen at der er stille og roligt og... Altså det vig-
tigste for mig når man går rundt i byen, så det 
der gør atmosfæren god, det er at folk er stille 
og rolige og bevæger sig roligt rundt i byen og 
ikke går rundt og slår på hinanden og har det 
godt med at gå det sted som de nu engang gør.’ 
1.32.40 JN, dreng, 19 år, HTX  
JN påpeger at atmosfæren ved juletid ikke er 
den samme som resten af året, og også define-
res af eks. boder der sælger brændte mandler 
mv.
JN siger til om han undgår bestemte byrum 
fordi atmosfæren ikke er som han kunne ønske 
sig, at: ’Ja fordi personligt så linker jeg en god 
atmosfære med at der er mange mennesker. Det 
skal selvfølgelig være fredelige mennesker, det 
skal ikke være sådan nogle der går og slår på 
hinanden og ting og sager, og det er selvfølgelig 
også derfor at jeg synes der er en god atmosfære 
i de forskellige gågader, Algade og Bispensgade 
og til dels også at jeg ikke kan lide at være i Vest-
byen fordi der er koldt og det er trælst og der 
er ikke mange mennesker.’ 1.34.05 JN, dreng, 19 
år, HTX  
Om betydningen af at by- og parkrummene er 
renholdte og velholdte siger JN: ’Jeg synes ikke 
atmosfæren er særlig god hvis der foreksempel 
ligger skrald over det hele. Jeg bryder mig forek-
sempel ikke om at gå inde i Aalborg efter Karne-
val, for der er bare skidt over det hele, så synes 
jeg ikke at det er særlig hyggeligt, så er det mere 
sådan et slumkvarter.’ 1.34.39 JN, dreng, 19 år, 
HTX  
De tre vigtigste ting der kendetegner en god 
atmosfære i rangorden:
’Nummer et det er for mig mennesker, en masse 
mennesker sammen. Nummer to altså det må 
være fredelighed. Og nummer tre det må være 
renlighed, med at der skal være rent og ordent-
ligt.’ 1.34.59 JN, dreng, 19 år, HTX  
[grøn beplantning]
 til hvilken betydning grøn beplantning har for 
JN siger han: ’Altså som du nok har kunnet for-
nemme,  så er det [grøn beplantning] meget vig-
tigt for mig i hvert fald, fordi at jeg godt kan lide 
at så føler man ikke sådan at man er i en storby 
hvor det bare er metalblokke og sten. Jeg kan 
godt lide at man sådan lige kan gå et sted hen 
og så føle at så er vi ikke i byen længere. Derfor 
har det rigtig stor betydning for mig, fordi det er 
rart at komme sådan et sted.’ 1.35.40 JN, dreng, 
19 år, HTX  
Om der skal være mere grøn beplantning og 
i så fald hvor, siger JN: ’Ja jeg synes gerne der 
må komme mere [grøn beplantning i byen] men 
jeg tror at det vil blive svært fordi der også skal 
være plads til at folk bor herinde i midtbyen, og 
der skal også være plads til alle de butikker inde 
i midtbyen som trækker alle de mennesker der 
trækker folk til. Men altså et forslag det kunne 
jo være ude på eternitfabrikken som er ved at 
blive revet ned. Der kunne man sagtens anlægge 
en park, det behøver jo ikke at være en særlig 
stor park. Men egentlig så er jeg godt tilfreds 
med det vi har med kildeparken, det er tilfreds-
stillende for mig i hvertfald.’ 1.36.19 JN, dreng, 
19 år, HTX  
’Hvis vi skal tænke på at der skal være 
mere[grønt ], så kunne jeg også godt tænke på 
i gaderne og sådan noget. Der kunne jeg måsle 
godt bruge den der idé med et stykke  græs ned 
i midten eller sådan noget. Det ville være super 
fedt, det ville være super smart. Det ville jeg godt 
kunne lidt.’ 1.36.41 JN, dreng, 19 år, HTX  
’Jeg ville godt kunne lide, sådan personligt hvis 
der kom noget mere grønt.’ 1.36.55 JN, dreng, 
19 år, HTX  
’Vi snakker ikke store parker, det kan være 
veære at træ der er indhegnet eller et blomster-
bed.’ 1.37.14 JN, dreng, 19 år, HTX 
’Men det er de små ting, bare det at midt i gåga-
den så står der lige et træ, det ville jeg synes ville 
være super dejligt’ 1.37.26 JN, dreng, 19 år, 
HTX  
JN tror at han ville komme mere i byen hvis 
der var flere grønne by og parkrum fordi: 
’Jeg tror at jeg ville have det bedre.’ 1.37.40 JN, 
dreng, 19 år, HTX
JN vil komme her mere men hvor meget siger 
han ikke. ’Jeg synes det ville være en rigtig stor 
bonus at have noget grønt, for jeg ved ikke om 
jeg føler mig hjemme, det ville bare være en mere 
rar følelese [med mere grønt i byen].’ 1.38.24 JN, 
dreng, 19 år, HTX  
’Jeg tror ikke jeg ville komme her [ i byen]ude-
lukkende pga det natur, det ville bare være et 




JN siger til hvor vidt han mangler noget i byen, 
at det ville være rart med flere træer og flere 
bænke og konkluderer: ’altså en gågade det er 
jo en gågade og der skal man jo gå og der skal 
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Noter:
Jeppe markerer området ved godsbanearealet overfor politigården og brandstationen som det mindst attraktive område og det ligger ikke inden for citykortudsnittet.
Jeppes foretrukne rute/ den rute han typisk tager  med bus  gennem byen er mellem hans hjem i Nørresundby og hans uddannelsessted 
ved HTX på Øster Uttrupvej
Når han tager ind for at benytte byen er det primært samme busrute han benytter og så stiger han typisk af og på ved de steder der er markeret med X
Udover de dele af byen som busruten kører igennem bevæger han sig også ofte i  gågaderne Algade-Slotsgade, Bispensgade og på nytorv
JSS markerer området ved Godsbanearealet overfor politigården og brandstationen som det mindst attraktive område, og det ligger udenfor Aalborg city-kortudsnittet herover. Hans 
foretrukne rute er den rute, han typisk tager med bus gennem byen mellem sit hjem i Nørresundby og sit uddannelsessted: HTX på Øster Uttrupvej. Når han tager ind til Aalborg city for 
at benytte byen, er det primært samme busrute, han benytter, og så stiger han typisk af og på ved de steder, der er markeret med et X. Udover de dele af byen, som busruten kører igennem, 




HTX, 3.g på Øster Uttrupvej. Studerer kemi, biologi, samfundsfag og bioteknologi
18 år
FDF’er og bruger meget naturen når han laver aktiviteter til hans deltagere.
Laver lektier og er sammen med kæresten.
Attraktive byrum:
1.prioritet: Jomfru Ane Parken
’Jomfru Ane parken er et af dem [de attrak-
tive byrum]. Ikke fordi jeg bruger det sindssygt 
meget, men jeg synes det er…. nu fordi det er 
vinter , men jeg synes det er et sted der er rart at 
være i sommerperioden og eftersom de så småt 
er blevet færdige med den, så synes jeg den er 
kommet til at se rigtig godt ud og med at man 
har udsigt ud over fjorden og at der er generelt 
en god stemning.’ 03.13 JSS, dreng, 18 år, HTX
’Boldbanerne er jeg sådan set ligeglad med.’ 
03.20 JSS, dreng, 18 år, HTX
Det er altså kun parken der er interessant for 
JSS.
2.prioritet: Jomfru Ane Gade
’Jomfru Ane Gade og det er mest – ikke så meget 
fordi man kan bruges til at gå i byen med – men 
fordi det er et hyggeligt cafémiljø og jeg synes 
det er fedt at de ligesom når der er vejr til det, 
har borde og bænke udenfor og jeg synes det er 
fedt at vælger at samle cafeerne så meget som 
man gør, fordi jeg arbejder selv i en café så det er 
meget ligesom at have nogle kollegaer der laver 
det samme i nærheden uden at man egentlig 
arbejder sammen, sådan at man har nogen man 
kan snakke med.’ 04.03 JSS, dreng, 18 år, HTX
JSS arbejder på en café i Saltum.
JSS har svært ved at finde et tredje sted. ’Det 
gør vi sådan set ikke så meget i, med at lave 
ting ude, [vi er] enten på HTX eller derhjemme.’ 
04.56 JSS, dreng, 18 år, HTX
3. prioritet: Kennedy Arkaden
’[hvis jeg havde en time tilovers]så ville jeg være 
oppe på Kennedy Arkaden, i forhold til at få..
gå og kigge på butikker samtidig med at der er 
varmt at være.’ 05.12 JSS, dreng, 18 år, HTX
’På trods af at det udefra ser rimelig kedeligt ud, 
så synes jeg efter at de ligesom har fået lavet det 
om, så er det kommet til at se fornuftigt ud. Og 
attraktivt at være der også, efter butikkerne så 
småt er begyndt at blive fyldt ud, at det ikke bare 
er tomme butiksrum er der.’ 05.34 JSS, dreng, 
18 år, HTX
Ikke-attraktive byrum:
1.prioritet: Jyllandsgade overfor politigården
’Så er det nok noget af alt det her forladte tank-
stations noget der ligger herude af[Jyllandsgade], 
som..hvor der bare står og forfalder, overfor 
politigården og tankstationen.’ 07.29 JSS, dreng, 
18 år, HTX
’Nogen gange bliver jeg nødt til at kigge væk når 
jeg kører forbi der med bussen. Jeg synes simpelt-
hen det er så trist at en så central del af Aalborg 
bare skal stå og forfalde.’ 08.56 JSS, dreng, 18 
år, HTX
Jomfru Ane ParkenKennedy Plads
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’Så ville det være nede af ved kajen igen. Jamen 
der er så meget byggeri og det hele det virker 
som om det aldrig bliver færdigt dernede.’ 07.55 
JSS, dreng, 18 år, HTX 
’Det virker ikke som et sted jeg gad at befinde 
mig.’ 08.08 JSS, dreng, 18 år, HTX 
JSS cykler nogle gange den vej. Det er primært 
øst for utzon centeret ved parkeringspladserne 
at JSS finder området ikke attraktivt. 
3.prioritet: Kildeparken
’Det er Kildeparken, for jeg synes ikke.. den ser 
ikke ud til at blive brugt.’ 06.34 JSS, dreng, 18 
år, HTX 
Det er hele Kildeparken JSS ikke finder attrak-
tiv. 
’Den ser så tom ud og som om den ikke bliver 
brugt også at… ja den virker bare kedelig. Det 
er fint nok at de har fået lavet noget legeplads 
og sådan noget i den, men den virker bare tom, 
uanset hvornår jeg kommer der, hvis ikke der er 
karneval.’ 06.55 JSS, dreng, 18 år, HTX
At et by- eller parkrum er attraktivt skyldes 
ifølge JSS af: ’Det er enten at de er i brug og at 
der ligesom…at folk de formår at opbygge en 
stemning omkring der, at de… Også primært at 
det er noget nyt.’ 09.22 JSS, dreng, 18 år, HTX
’Med hensyn til Kennedy Arkaden så er jeg hel 
vild med at der også sker noget nyt deroppe i ste-
det for at det bare er ’nu har vi bygget en stor rød 
klods’ og så er det det. Der sker ligesom noget 
deroppe at butikkerne deroppe de også bliver 
skiftet ud og man ligesom også har valgt at nu 
laver vi nogle buer og sådan noget ind over det, 
i stedet for at det bare står og er klodser. Også 
med Jomfru Ane Parken at det jo også er et 
forholdsvist nyt område der er lavet og det lig-
ger så flot et sted, at det ligger ud til fjorden og 
kan se Nørresundby for sig og man ved man har 
Aalborg i ryggen. Og ja med Jomfru Ane Gade 
så er det det her cafémiljø, hvor man kan sidde 
og få en øl eller en sodavand når det ligesom er 
at man bare trænger til at slappe af.’ 10.18 JSS, 
dreng, 18 år, HTX
Det er ifølge JSS nok omgivelserne der betyder 
mest for attraktiviteten af byrummene frem for 
menneskene. ’Jeg kan altid finde nogen andre 
mennesker at snakke med hvis det er det der 
bliver problemet.’ 10.34 JSS, dreng, 18 år, HTX 
’Det er helt klart omgivelserne som gør at jeg vil 
vælge et område frem for et andet og befinde mig 
i.’ 10.43 JSS, dreng, 18 år, HTX
’Det [omgivelserne] er det sådan set også pri-
mært i de ikke attraktive [områder]. Jeg synes 
at de ser ud til at forfalde og bare stå tomme, at 
det virker ikke til at der er liv.’ 10.58 JSS, dreng, 
18 år, HTX 
’Hvis ikke der sker noget og der er, man ligesom 
kan fornemme at der er mennesker i nærheden 
af en som man bare kommer forbi, så gider jeg 
ikke befinde mig der.’ 11.16 JSS, dreng, 18 år, 
HTX
’Det er ikke så tit [at jeg er i byen ]Jeg bruger det 
meste af min tid i skolen og så kører jeg hjem og 
så får lavet nogle lektier og bruger min tid på 
noget andet.’ 11.40  JSS, dreng, 18 år, HTX
JSS kommer i de udpegede rum sammen med 
andre. ’Det kan enten være nogen oppe fra klas-
sen som bestemmer os for at nu skal vi ind og 
slappe af inde i parken for eksempel eller vi skal 
ud og have en øl eller at vi bare sidder og snak-
ker oppe i Kennedy Arkaden mens vi venter 
på en bus på vej hjem.’ 12.06 JSS, dreng, 18 år, 
HTX 
JSS kunne kun finde på at komme alene på de 
udpegede steder hvis det var fordi han vidste 
at han skulle mødes med nogen derinde. ’Det 
ville ikke være decideret nogen hvor jeg tænkte 
at nu tager jeg derind for at være alene og gå 
rundt og slappe af.’ 12.19 JSS, dreng, 18 år, HTX
JSS bruger Kennedy arkaden når han venter 
på at komme videre eller hjem, pga. busserne: 
’Det er når jeg ikke ved hvad jeg skal få tiden 
til at gå med andre steder.’ 12.43 JSS, dreng, 18 
år, HTX 
JSS går ikke derind bare for at kigge hvis han 
er inde i byen.
[kønsforskellig brug]
’Som regel hvis at jeg tager ind til Aalborg når at 
jeg har fået fri, og ligesom har været hjemme før 
og sådan noget, så er det som regel fordi jeg har 
et formål med at tage derind; sørge for at få købt 
et eller andet, sørge for at få handlet nogle jule-
gaver ind, eller sørget for at hygge mig med nogle 
venner eller nogle bekendte. Hvorimod hvis det 
er at jeg kommer direkte fra skole og tager til 
Aalborg så ville det være, så ville det som regel 
være for at få tiden til at gå, for at vente med 
at komme hjem og lave noget andet.’ 13.49 JSS, 
dreng, 18 år, HTX 
’Hvis ikke jeg har nogle planer, så kunne jeg godt 
gå en tur op og ned af boulevarden og tage en 
senere bus.’ 14.09 JSS, dreng, 18 år, HTX. 
Dette sker ikke ofte. ’Nej [det sker ikke ofte]for 
den hurtigste vej hjem den er igennem tunnelen 
og så hen over motorvejen.’ 14.16 JSS, dreng, 18 
år, HTX
Turen indtil byen indtil bussen går planlægges 
når: ’Det er hvis at der er nogen kammerater 
som ligesom også har en halv times ventetid så 
bliver det nok sådan noget, nå men så kan jeg da 
også godt lige vente den der time med at tage en 
bus.’ 14.38 JSS, dreng, 18 år, HTX 
Dette planlægges ret hurtigt: ’Det er som regel 
når man står i bussen på vej fra skole og så til 
Aalborg.’ 14.51 JSS, dreng, 18 år, HTX 
JSS ved hjem fra skole varer ’Alt efter om jeg 
har mulighed for og så komme med bil hjem, 
så kører jeg igennem tunnelen og så drejer fra 
motorvejen næsten lige med det samme igen.’ 
15.07 JSS, dreng, 18 år, HTX. 
Det er i så fald forældrene der kører når han 
ikke gider at tage bussen. ’Ellers så tager jeg 
18’eren ind til Kennedy Arkaden for så også at 
køre igennem hele Aalborg og Nørresundby og 
tage den anden vej rundt.’ 15.18 JSS, dreng, 18 
år, HTX 
JSS tager bussen en til to gange om ugen. 
18’eren kører via Østerbro, ad Karolinelunds-
vej til Jyllandsgade og Kennedy Arkaden derfra 
skiftes til 2’eren som kører ned ad Boulevarden 
via Ved Stranden og over broen til Nr.sundby.
Når JSS tager sammen med kammeraterne 
fra HTX ind til Aalborg efter skole plejer det 
at hedde noget med at de skal ned og have en 
sandwich eller ned og snakke lidt. Sandwichen 
fås som regel et eller andet sted på Boulevar-
den, ca. ved Sankelmarksgade. ’
Vi køber vores sandwich og så går vi sådan set 
bare videre.’ 17.03 JSS, dreng, 18 år, HTX 
’Det er et par kammerater fra klassen som jeg 
snakker meget med og laver meget gruppear-
bejde sammen med. (…)Det er en dreng og to til 
tre piger.’ 17.16 JSS, dreng, 18 år, HTX 
’Den [sandwichen]den spiser vi bare mens vi 
går rundt, hvis ikke vi lige vælger at sætte os ned 
den dag hvis vi ikke lige gider at lave mere. Så 
sætter vi os bare på den café hvor vi har købt 
sandwichen.’ 17.30 JSS, dreng, 18 år, HTX 
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’Vi går ned på Boulevarden, ned ad Boulevar-
den ned til Østeraagade og så begynder vi sådan 
at gå rundt og kigge i nogle butikker og ja enten 
kigge på nogle x-box spil eller så bliver det som 
regel også lidt ind og kigge på smykker og på tøj, 
fordi vi altid glemmer at, ja det kommer.’ 18.02 
JSS, dreng, 18 år, HTX  
’Vi går igennem Algade faktisk og så går vi ned 
ad Slotsgade og så hen af Nytorv og så måske 
hen af Bispensgade alt efter hvor lang tid der 
ligesom går inden der kører en bus.’ 18.25 JSS, 
dreng, 18 år, HTX 
De er altid de samme fire-fem stykker på 
en sådan tur som denne og det er også den 
samme faste tur: ’Ja det bliver faktisk meget 
den her [tur]ned ad Boulevarden og så Algade 
og Slotsgade og videre hen af Nytorv.’ 18.40 JSS, 
dreng, 18 år, HTX 
’Så bliver det noget med at kigge lidt i Stereo 
Studio og måske ind at købe en kop kaffe på 
Baresso og så ind i Bog&Idé og så ind i Snoop 
og i Søstrene Grene for… ja egentlig bare for at 
få tiden til at gå.’ 19.02 JSS, dreng, 18 år, HTX 
’De sælger smykker i Snoop og så synes de 
[pigerne] at det er sjovt og så se på åndssvage 
navlepiercinger tror jeg. De får meget tid til at gå 
med [det].’19.14 JSS, dreng, 18 år, HTX 
De går i så fald alle fire-fem stykker med ind i 
alle butikkerne. 
’Generelt så tror jeg at os to drenge vi er meget 
målbevidste på, hvis vi vil kigge på noget, jamen 
så ved vi hvad vi skal kigge på. Altså pigerne de 
vil gerne hele butikken igennem og se alt hvad 
de også kan få lov til at kigge på. Og dem bliver 
som regel dem, hvor vi skal trække dem med ud, 
uanset hvad vi skal ind og kigge efter.’ 19.54 JSS, 
dreng, 18 år, HTX 
’Det tror jeg har noget at gøre med at de finder 
ud af at det her det kunne de også købe og så.. 
De har lettere ved at forgabe sig i ting end vi har. 
Det bliver mere noget med, ’nå ja det kan vi også 
finde ud af på et andet tidspunkt.’ Og så bliver 
det det.’ 20.14 JSS, dreng, 18 år, HTX 
’Jeg tror aldrig nogensinde at jeg ville tage ind 
og så kigge på, hvis jeg skulle finde et eller andet 
xbox spil, så tror jeg jeg vil sidde på nettet først 
og så læse nogle anmeldelser af nogle spil og så 
finde ud af hvad for nogle genrer der er og hvad 
der nu lige er på markedet nu. Og så ville jeg 
direkte undersøge på forhånd, hvad skal jeg ind 
og have fat i og så ville jeg videre derfra. Mens 
jeg tror at de piger jeg snakker med, de ville nok 
hellere tage derind og så stå og kigge på kasset-
ten og sige ’den er flot, den skal jeg have’ og så 
gå videre derfra.’ 20.50 JSS, dreng, 18 år, HTX 
JSS mener altså at der er markant kulturforskel 
på hvordan piger og drenge bruger byen.
Om og hvordan JSS og kammeraterne bruger 
byrummene, sætter sig ned, går ind på cafe-
erne el. lign. er meget forskelligt: ’Det kommer 
helt an på vejret. Hvis der er godt vejr så kunne 
vi godt finde på at fortsætte ned og så sidde i 
Jomfru Ane Parken og så sidde og snakke der-
nede i stedet for. Eller så bliver det primært at 
vi befinder os i butikkerne eller på cafeerne for 
at holde varmen i stedet for at gå ude i kulden 
eller ude i regnen.’ 21.23 JSS, dreng, 18 år, HTX
 
’[Om sommeren] så går den hurtigt ned til par-
ken hvor vi sidder og slapper af.Og så bliver det 
som regel også længere end en halv time, måske 
også to timer.’ 21.32 JSS, dreng, 18 år, HTX 
’Vi kigger også på folkene omkring os [i Jomfru 
Ane Parken]. Det er nok noget af det sjoveste 
vi laver, det er når vi begynder og så sidde og 
kommentere de andre som befinder sig i områ-
det. Det tror jeg der er mange unge som egentlig 
bruger deres tid på og så kommentere andre, 
når man også sidder i bussen og sådan noget, 
der bliver hurtigt grint af andre hvis der kom-
mer en ind, en bestemt type person eller… (…) 
Det er hvis de ser sjove ud eller et eller andet 
bestemt, eller hvis de vælter eller … bare at sidde 
og observere.’ 22.15 JSS, dreng, 18 år, HTX 
Hvorfor de ikke sætter sig oppe på Nytorv 
og observerer, hvor der er endnu flere men-
nesker, forklarer JSS med at: ’Jeg tror det har 
noget at gøre med udsigten over jorden, at det 
er et behageligt og afslappet område og være i og 
også fordi der er… der kan også blive for mange 
mennesker, synes jeg. Med at man bare føler sig 
indelukket i en eller anden storby hvor man bare 
kan gå rundt og alle folk har et eller andet mål.’ 
22.41 JSS, dreng, 18 år, HTX 
’Der hvor vi sidder der skal helst være en balance 
mellem hvor mange mennesker der er, som vi 
kan sidde og observere og snakke om, men der 
skal heller ikke være for mange så vi ikke sidder 
og føler os indeklemte.’ 23.02 JSS, dreng, 18 år, 
HTX 
Turen med kammeraterne handler 50/50 om 
dem selv og de andre mennesker: ’Halvdelen af 
tiden der snakker vi om hinanden og hvordan 
vi går og har det og så kommer der altid lige en 
sjov kommentar om en eller anden anden som 
vi går forbi eller…’ 23.23 JSS, dreng, 18 år, HTX 
’Jeg synes egentlig det [Aalborg] er en by hvor 
det.. det er en by hvor man hurtigt bare har et 
formål og så kommer man videre. Jeg synes ikke 
det er en by hvor at man, hvor at man ligesom 
har nogle områder hvor man bare siger ’nu sæt-
ter vi os her og slapper af ’, på samme måde som 
man har i Århus med deres Åboulevard. Det er 
jo placeret også i forhold til at man har noget 
vand med ind og sidde og kigge på, men der har 
de jo også placeret deres cafépladser meget ud 
til åen, i stedet for inde i cafeerne.’ 24.09 JSS, 
dreng, 18 år, HTX
Hvorvidt de nogle gange kun er drenge der 
tager ned i byen, svarer JSS: ’Nej. For vi er kun 
fire drenge i vores klasse og femten piger. Der 
kommer altid nogen [piger] med. Vi er simpelt-
hen ikke nok til og bare tage os af sted. Og vi er 
også for forskellige til at bare tage os fire drenge 
af sted. Der er en der har en drengekæreste som 
han bare kører med, med det samme og så er der 
en anden som ikke gider at snakke med os og så 
er der os to tilbage.’ 24.49 JSS, dreng, 18 år, HTX 
De tager ikke bare de to drenge ind i byen hel-
ler, så er der andre drenge JSS tager derind 
med i stedet. Hvis JSS tager ind i byen når han 
har været hjemme efter skole er det anderledes 
end lige efter skole: ’Så vil det primært være for 
at komme ind og købe nogle gaver eller noget 
elektronik eller et eller andet.’ 25.14 JSS, dreng, 
18 år, HTX  
En sådan tur: ’Så starter den fra den anden side, 
hvor vi kommer hjemmefra og der er vi som 
regel bare to-tre stykker og så samme busrute 
og så står vi af på Nytorv og så tror jeg den går 
meget målbevidst hen til bog&idé og så går den 
op ad Slotsgade igen og hen ad Algade og så ned 
igen på Nytorv og så en tur hen ad Bispensgade, 
for at gå ned af Vesteraa, og så tage en bus igen 
(…)ved stranden.’ 25.52 JSS, dreng, 18 år, HTX 
JSS og vennerne bruger ikke hele gågadesyste-
met og går ikke helt ned til Biblioteket eksem-
pelvis fordi: ’Det ender ligesom med butikkerne 
vi gider og kigge i her omkring der mellem 
Slotsgade og Bredgade. Derfor så virker det bare 
mere åbenlyst for os og så gå op mod Østera-
agade i stedet for at så fortsætte ud af mod Aal-
borg Øst i stedet.’ 26.26 JSS, dreng, 18 år, HTX 
Drejer fra Bispensgade ved Vesteraa fordi: ’Det 
virker bare mere centralt at gå på Bispensgade 
og så, nå ja, så kører der alligevel en bus dernede 
fra og så kan vi tage bussen hjem. Og så bliver 
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det slet ikke aktuelt at skulle op af [Gravens-
gade]eller ud på Vesterbro.’ 26.52 JSS, dreng, 18 
år, HTX
Der er forskel på når JSS er inde i byen med 
drenge hjemmefra og kammeraterne fra HTX: 
’Der bliver ikke så meget snak når man bare er 
drenge der er derinde. Så bliver det bare..’vi skal 
ind og have fat i det her, skal du med?’ og så 
tager vi ind og får fat i det og tager hjem igen. 
Og så snakker vi måske lidt derhjemme fordi at 
der har vi de vante omgivelser vi kan sidde i og 
snakke i og så eventuelt drikke en øl hvis det bli-
ver til det. Men sådan med pigerne så bliver det 
sådan at der går vi rundt for at snakke men ikke 
for at købe noget og for at se på ting. Det bliver 
lidt mere på deres præmisser end at vi bare skal 
have fat i et eller andet.’ 27.34 JSS, dreng, 18 år, 
HTX
’Jeg tror ikke jeg har været i Aalborg med mine 
drengevenner bare for at tage derind og så gå 
rundt og hygge os.’ 28.00 JSS, dreng, 18 år, HTX
’Jeg tror jeg har brugt med den flok der, (…) der 
har været et par gange hvor jeg har brugt et par 
timer derinde sammen med dem, men det har 
været hvor vi har været nødt til at stå og vente 
på og få fat i vores ting.’ 28.12 JSS, dreng, 18 år, 
HTX 
’Der bliver det mere nød end lyst og så gå rundt 
derinde for (…) at få fat i de her ting. Altså det 
kan være en butik der har midnatsåbent, så bli-
ver det bare at vi tager derind noget før og så 
stiller vi i kø og så kan vi godt snakke der, men 
så heller ikke mere end det.’ 28.33 JSS, dreng, 
18 år, HTX 
’Helt klart hvis det er et tilbud så tager vi derind 
og så venter vi til de har åbent og så når vi så får 
vores tilbud så tager vi hjem.’ 28.44 JSS, dreng, 
18 år, HTX 
Det er måske en gang om måneden at JSS og 
vennerne hjemmefra tager ind til byen, mens 
ham sammen med kammeraterne fra klassen 
godt kan tage derind en gang om ugen. 
Med drengene hjemmefra kigger de ikke på 
andre end dem selv: ’Der er vi meget fokuse-
rede på hinanden og på hvad vi skal købe fordi 
det…vi har ligesom et formål med turen og ja, 
så bliver det bare det. Vi går ikke rigtig op i 
andet. Altså jo hvis vi tager en tur i Jomfru Ane 
Gade om aftenen, så bliver det for at kigge på 
piger, altså så bliver det også sådan noget, men 
så snakker vi og holder os til hinanden alligevel.’ 
29.33 JSS, dreng, 18 år, HTX
’Det skal være helt almindelige mennesker. Vi 
gider ikke befinde os i områder hvor der er en 
bestemt type mennesker som falder udenfor 
samfundet. Vi tager derind fordi det er nogen 
som principielt set kunne være ligesom os og 
vi kunne gøre de akkurat samme dumme ting.’ 
30.25 JSS, dreng, 18 år, HTX 
’Vi gider ikke befinde os i rum hvor der får 
emoer rundt eller goth-folk  rundt. Det skal 
bare være folk hvor vi ligesom kan forholde os 
til deres udseende og sige okay, det ser sgu meget 
normalt ud.’ 30.45 JSS, dreng, 18 år, HTX 
De vil gerne se på de mennesker der ser ander-
ledes ud men: ’Men det bliver også for meget 
med at, hvis vi lige pludselig begynder at bevæge 
os ud i de områder hvor de er, så føler vi os også 
omringet af at vi ikke hører til der, men at det 
ligesom er deres område vi er trængt ind på.’ 
31.02 JSS, dreng, 18 år, HTX 
JSS tror det har indflydelse hvilke mennesker 
der er hvor i forhold til brug af byen: ’Kildepar-
ken vil nok også blive brugt af nogle (…) grupper 
som jeg ville passe ind i, hvis det var at lige præ-
cis de her gothfolk og sådan noget ikke befandt 
sig der. For så ville vi nok også bruge det der  og 
så ville det også blive et attraktivt område fordi 
der begyndte at komme liv der, i stedet for at det 
ligesom er nogen, en bestemt type mennesker 
som er der(…)’ 31.46 JSS, dreng, 18 år, HTX 
Det er ikke fordi disse typer, altså goth-folk 
mv. generer JSS og hans venner men det er 
mere fordi de føler at de trænger sig ind på et 
område hvor de, alts JSS og vennerne hører til. 
’Der er ikke nogle mennesker der ligesom råber 
efter hinanden, det er mere bare for at den der 
med at vi føler os fortrængt.’ 32.07 JSS, dreng, 
18 år, HTX 
’(…)Her hører de til og jeg vil ikke presse mig ind 
på deres område.’ 32.25 JSS, dreng, 18 år, HTX 
Det har altså ikke noget med kriminalitet eller 
beskyttelse herimod.
Hvis JSS tog en tur rundt i byen eksempelvis 
med hans far ville hans tur se helt anderledes 
ud end med venner/kammeraterne, afhængig 
af faderens interesser.
’Det har ikke nogen betydning at der ligesom..
hvad for nogle aldersgrupper der bevæger sig i 
området, det er jeg sådan set ligeglad med.’ 33.27 
JSS, dreng, 18 år, HTX
JSS og co. Kigger ikke på piger på deres ture 
inde i byen foruden turene til Jomfru Ane 
Gade:  ’Nej det bliver ikke rigtig formålet med 
det. Det er som regel enten at vi skal ind og så 
skal vi have fat i det her og så skal vi hjem igen, 
eller også så skal vi lige hygge os og så skal vi 
hjem igen.’ 33.50 JSS, dreng, 18 år, HTX 
JSS tror ikke pigerne kigger mere på de andre 
mennesker i byen, end drenge gør afhængig af 
hvor meget de fordyber sig i deres egne samta-
ler. ’De kigger ikke mere end vi andre gør. Det 
bliver også meget på skift med at man lige kom-
menterer andre.’ 34.26 JSS, dreng, 18 år, HTX 
JSS er enig i at byen er en scene og de andre 
mennesker er statister: ’Når vi går rundt så bli-
ver det ligesom vores show, at alle de mennesker 
der er omkring os, de bliver stadig væk en del af 
det, men det bliver ikke det det går ud på. Det 
bliver bare en del af det ligesom, som statisterne 
i et skuespil.’ 35.11 JSS, dreng, 18 år, HTX 
Hvis de andre mennesker ikke var der:’Så ville 
det virke tomt, det ville virke handlingsløst, men 
det er ikke hoveddelen af handlingen at vi har, 
at der er andre mennesker.’ 35.27 JSS, dreng, 18 
år, HTX
[beskyttelse mod vold/kriminalitet]
JSS føler sig ikke ubeskyttet mod vold og kri-
minalitet, han føler ikke at han møder skumle 
typer der ville springe på ham. 
’Det at der er så mange mennesker rundt 
omkring mig så føler jeg heller ikke at det er nød-
vendigt at der kører politibiler rundt omkring 
mig hele tiden, så idet at jeg ligesom stoler ube-
tinget på folk, så føler jeg heller ikke at jeg behø-
ver at blive beskyttet af politi der kører rundt om 
mig hele tiden.’ 36.13 JSS, dreng, 18 år, HTX 
’Jeg tror at hvis jeg befærdede mig rundt omkring 
i de mindre gader og (…) også steder hvor det 
ikke var så åbenlyst at alle andre mennesker de 
ville være, så ville jeg måske også føle mig mere 
udsat for vold og kriminalitet.’ 36.38 JSS, dreng, 
18 år, HTX 
JSS ved ikke om der er sådanne steder, der er 
ikke nogen han kommer i hvor han føler sig 
ubeskyttet og der er heller ikke nogen han har 
hørt om. 
’Men altså områder hvor jeg måske synes, at det 
her det virker måske som et område hvor at der 
kan gå et eller andet galt om natten eller sådan 
noget, det er måske når der begynder at ligge 
glasskår ude på gaderne og lygtepælens pære er 
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sprunget og sådan noget og hvor man næsten 
kan se hærværket.’ 37.14 JSS, dreng, 18 år, HTX 
’For nogle områder der er det virkelig skarpt, 
at her der gider jeg ikke befinde mig, fordi at 
der ligger glasskår, der ligger smadrede ting ud 
over det hele, der bliver malet på væggene, i for-
hold til at jeg gik herinde midt i Aalborg ville 
det være, at der er rart, der kan man ligesom 
føle at der bliver værnet omkring hvordan der 
ser ud. Hvor for eksempel hvis man gik en tur 
ude på østhavnen, så ville der bare ligge glasskår 
rundt(…).’ 37.53 JSS, dreng, 18 år, HTX 
’Det [at der ligger glasskår og er grafiti] signa-
lerer at der ikke er kontrol over hvad der sker 
i det område, at folk ligesom er ligeglade med 
hvad der sker, og det bare bliver et område der er 
overladt til sig selv.’ 38.07 JSS, dreng, 18 år, HTX 
’Det [kontrol] føler jeg ikke at der er heroppe 
ved de her tankstationer, det ser så forladt ud 
og at folk de bare er fuldstændig ligeglade med 
hvordan det bliver behandlet, for det står der jo 
bare alligevel. Så kan man da godt lige kaste en 
flaske hen på det eller begynde at male lidt på 
det, eller..’ 38.29 JSS, dreng, 18 år, HTX 
Det også til trods for at området ligger overfor 
politigården: ’Det kan fint være at de har døje 
nok, men de holder sgu ikke øje alligevel, med 
det hele.’ 38.39 JSS, dreng, 18 år, HTX
’Der tror jeg måske de [politiet] har mere travlt 
med og så holde øje med de områder af byen 
hvor der er mange folk, i forhold til de områder 
hvor der ikke er særlig mange folk.’ 38.53 JSS, 
dreng, 18 år, HTX 
Det er derfor ifølge JSS også nemt for hær-
værksmænd at lave hærværk på øde områder 
og forsvinde hurtigt igen uden at blive opda-
get. 
En bytur for JSS foregår ved at: ’Vi tager først 
hjemmefra ved en 11-12-tiden, hvor vi har sid-
det og fået nogle øl og siddet og snakket hele afte-
nen [hjemme ved en]og så måske spillet noget 
xbox og noget computer eller et eller andet og 
siddet og hygget os, måske set en film og så der-
efter er taget ind til byen for at tage på cafeer og 
diskoteker..’40.00 JSS, dreng, 18 år, HTX 
De tager så igen bus 2 og står af Ved stranden. 
Det første sted de går hen er et diskotek, hvor 
det er billigt at få noget at drikke. ’[Det første 
sted]det bliver bare et diskotek, hvor vi ved at 
det er billigt at få noget at drikke, og så derefter 
så kan vi så måske tage et andet sted hen hvor 
vi måske går lidt mere op i at musikken er god 
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og…’ 40.35 JSS, dreng, 18 år, HTX 
Det er primært Jomfru Ane Gade de er i, i 
løbet af en bytur: ’Det er meget sjældent at jeg 
har været med til hvor vi er gået væk fra Jomfru 
Anegade før vi er taget hjem.’ 40.44 JSS, dreng, 
18 år, HTX 
JSS ved ikke om der er områder i og omkring 
Jomfru Ane Gade hvor man ikke skal gå fordi 
man er dreng: ’Det bliver nok ude i nogle side-
gader, hvor man hurtigt kan blive mistænkt lidt 
for at skulle lave noget man ikke skulle være i 
gang med.’ 41.02 JSS, dreng, 18 år, HTX 
Der er ikke nogen steder hvor JSS ikke ville 
anbefale nytilkommende at gå og ligeledes 
kender JSS heller ikke nogen der er kommet til 
skade eller lignende i byen: ’De mennesker jeg 
omgås det er ikke sådan nogen folk som bliver 
udsat for enten slagsmål eller.. De ved godt at 
de måske skal bare holde lav profil.’ 41.41 JSS, 
dreng, 18 år, HTX 
JSS har en rimelig bred bekendtskabskreds og 
ved nærmere eftertanke kender han en fra sko-
len der har fået et par på bærret: ’Han er også 
sådan en, hvor han bare trækker sig tilbage, hvis 
han fornemmer at nu er der ballade, men han 
har da været ved at blive slået ned flere gange 
hvor han rent faktisk har været i Jomfru Ane 
Gade.’ 42.07 JSS, dreng, 18 år, HTX 
’Men det er ikke et område hvor jeg sådan føler 
at jeg er udsat alligevel, af den grund.’ 42.10 JSS, 
dreng, 18 år, HTX 
Det er altså ikke en historie de bruger til noget. 
’Lige præcis Jomfru Ane Gade, når vi er derinde 
så er, hvis vi er derinde for at drikke, så er der 
så meget politi at hvis der bliver…hvis der sker 
noget, så sker det, men så bliver vedkommende 
også taget fat i med det samme.’ 42.25 JSS, 
dreng, 18 år, HTX 
’det er [en historie om] at han har været ved at 
blive slået ned inde i Jomfru Ane Gade, men jeg 
tror at (…) hvis det var sket over i en eller anden 
[gade, eksempelvis] Egholmsgade (…)der er en 
blind vej der fører ind, hvor der var ved at gå 
en gut ind der er lidt skummel, fordi der bare er 
femetager høje bygninger på hver side af en, så 
tror jeg, at hvis det var der jeg havde hørt at der 
var en der var blevet slået ned ovre, så ville jeg 
da ikke gå derover. Men fordi der sker så mange 
ting i Jomfru Ane Gade og man ved at der er 
så mange mennesker samlet at det jo direkte er 
umuligt at der ikke går noget galt, så ville det 
også være fuldstændig lige meget med om der 
sker mig noget. Det er fint nok med at man hører 
om nogen, men man bliver ved med og tro, at 
bilde sig selv ind, at det sker ikke for mig.’ 43.33 
JSS, dreng, 18 år, HTX 
Det er altså for JSS en risikoafvejning. ’Det er 
fuldstændig lige meget med at andre mennesker 
er kommet galt af sted, for der er tilpas nok med 
ting til at vi gider at tage den risiko at komme 
til skade hvis der sker noget.’ 43.50 JSS, dreng, 
18 år, HTX 
’Jeg går med mine venner, men det behøver ikke 
nødvendigvis være de samme hele aftenen. Hvis 
jeg møder nogle andre som jeg hellere vil snakke 
med så tager jeg måske og snakker med dem 
resten af aftenen i stedet for, og så går med dem i 
stedet for, men det bliver også primært i Jomfru 
Ane Gade, uanset om jeg har skiftet flok eller ej.’ 
44.19 JSS, dreng, 18 år, HTX 
En sådan bytur slutter oftest ved at: ’Vi tager en 
taxa hjem, ja fra ca. samme sted og så hen over 
Limfjordsbroen og så ud igennem Nørresundby. 
Uha [der er klokken typisk]halv fem-fem.’ 44.38 
JSS, dreng, 18 år, HTX
’Vi’ er da sammen med kammeraterne: ’Uanset 
næsten om man er smuttet fra de der kammera-
ter tidligere på aftenen, så bliver det altid dem 
man ligesom vender tilbage til, til sidst og tager 
med hjem. Vi samles uanset hvem det er vi taget 
hen for at snakke med, ud på aftenen.’ 45.04 JSS, 
dreng, 18 år, HTX 
Dette er en fast aftale: ’Så ved vi også at vi har 
styr på hinanden, og hvis der måske er nogen 
der er kommet noget til, så vi holder øje med 
hinanden, selvom at vi måske ikke går op og ned 
af hinanden hele aftenen.’ 45.17 JSS, dreng, 18 
år, HTX 
Deres kontakt med hinanden i løbet af aftenen, 
sker via SMS: ’Det bliver over sms. Vi spørger 
hvad vedkommende laver og om de stadig er 
med på at skal videre. Og så måske i stedet for 
bare at gå i vores lille flok, så får vi samlet hver 
sin flok som vi så går sammen med, men sta-
digvæk de nogenlunde samme steder.’ 45.34 JSS, 
dreng, 18 år, HTX
Forhold der kan gøre at JSS ville føle sig mere 
beskyttet mod vold og kriminalitet: ’Det ville 
være at der ser rent ud og der ser velholdt ud 
i de områder, for at jeg ligesom føler at det er 
nogle mennesker som jeg vil omgås med, som 
færdes der, for hvis der ser ud til at der ikke gør 
det, så gør der det heller ikke. Så ville jeg fint 
kunne færdes sådan et sted som over for politi-
gården ved de her tankstationer, hvis bare der 
så ud til at se ordentligt ud, i stedet for bare at 
der lå smadrede flasker og der var malet graf-
fiti på ting og sager, fordi så ville det virke… det 
ville virke tiltalende stadigvæk på en eller anden 
måde, hvorimod det virker direkte utiltalende 
på en eller anden måde, at det ikke bliver ved-
ligeholdt, men at man bare lader tingene gå i 
forfald.’ 46.57 JSS, dreng, 18 år, HTX
Om JSS kommer du udpegede attraktive/ikke 
attraktive steder om natten: ’Altså jo måske, 
hvis vi lige går ned til Jomfru Ane Parken for 
at kigge lidt på fjorden, hvis vi bare lige trænger 
til at komme væk fra al larmen i Jomfru Ane 
Gade. Så kan vi da godt finde på at gå ned til 
havnen og kigge, via Jomfru Ane Parken også, 
det er sådan et sted hvor vi bare kunne stille os 
og kigge.’ 47.37 JSS, dreng, 18 år, HTX 
JSS mener ikke det er nødvendigt med et ræk-
værk ud mod vandet: ’Hvis folk de har drukket 
så meget at de ikke kan holde balancen, så skal 
de ikke gå ud til kanten.’48.00 JSS, dreng, 18 år, 
HTX 
JSS og vennerne går i hvert fald ikke så tæt på 
at de overhovedet kommer i nærheden af van-
det, men bliver som regel bare oppe på græsset.
Kennedy Arkaden om natten: ’Kun hvis jeg 
skulle med en natbus et andet sted hen [ville jeg 
komme i Kennedy Arkaden om natten]end lige 
dernede fra, hvis jeg for eksempel skulle ud til 
min kæreste, men ellers så ville jeg ikke færdes 
der om natten. Det ville ikke virke logisk for 
mig og så gå derop når jeg alligevel var hernede 
[i Jomfru Ane Gade].’ 48.25 JSS, dreng, 18 år, 
HTX
[internettet]
’Jeg står op klokken halv syv og så tænder jeg 
min computer for at tjekke mit skema på inter-
nettet.’ 48.54 JSS, dreng, 18 år, HTX 
’Messenger den popper op af sig selv, men det er 
ikke noget hvor jeg ligesom tænker, nu skal jeg 
lige se hvem der er på[om morgnen].’ 49.09 JSS, 
dreng, 18 år, HTX 
’Hvis der er nogen der skriver til mig, så skriver 
jeg bare til dem at de kan skrive til mig når jeg 
kommer i skole og så gider jeg ikke beskæftige 
mig mere med det.’ 49.25 JSS, dreng, 18 år, HTX 
JSS bruger meget til på bare at slappe af og 
være ham selv om morgnen og få dyrket bare 
en lille smule motion i form af armbøjninger, 
mavebøjninger og rygbøjninger og strækker 
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ud, inden han tager i skole, og prioriterer at 
spise morgenmad, læse avisen og drikke kaffe 
om morgnen, derfor bruger han 1½time på at 
slappe af i stedet for at sidde foran computeren. 
Starter computeren som det første, for så kan 
den starte op mens han går i bad. ’Jeg har seks 
lektioners skoledag jeg kan bruge på at tjekke 
facebook og messenger.’ 50.24 JSS, dreng, 18 år, 
HTX
Kører ind til skolen, smutter op i klassen og 
tænder computeren som han har med hver 
dag. ’Vi har så meget brug for computeren, vi 
skriver alle vores notater og en del af vores opga-
ver bliver også smidt i hovedet på os gennem 
internettet.’ 51.00 JSS, dreng, 18 år, HTX 
’Så går jeg op i klasselokalet og sætter min com-
puter op og starter den op og så alt efter hvor 
tidligt jeg er ude, så bliver det at jeg starter face-
book op og begynder at sidde og kigge hvad der 
sker, om folk er begyndt at vågne, eller også så 
bliver det bare at surfe på forskellige ting som 
måske interesserer mig. Kigge på lidt friluftsud-
styr og hvis der ikke sker noget interessant på 
facebook så bliver det bare at kigge på ting som 
interesser mig.’ 51.40 JSS, dreng, 18 år, HTX 
De ting som JSS tjekker som interesserer ham 
kan være sider for friluftsudstyr, forums for 
world of warcraft, udstyr til festudvalget på 
HTX som han har været formand for de sidste 
2½år. 
HTXfesterne på Øster Uttrupvej virker lidt til 
at gå i vasken: ’Det er lidt som om at folk de 
gider ikke rigtig komme til vores fester nogen 
gange fordi at det virker for svært at komme 
derud og så komme hjem igen.’ 52.22 JSS, dreng, 
18 år, HTX
Så ringer klokken på et tidspunkt: ’-og så fort-
sætter jeg på facebook. [Messenger osv.] Det 
kører bare i baggrunden. Hvis folk de skriver til 
mig, så svarer jeg dem og alt efter hvor…om jeg 
synes det her vi er i gang med i timerne, det vir-
ker fornuftigt at høre efter, så er jeg koncentreret 
og så kan jeg også låse min Messenger ned og 
lukke facebook ned og sådan noget, men hvis det 
bare bliver sådan noget, nu gennemgår vi lige 
den her tekst, så kan jeg godt følge med med et 
halvt øre og så holde øje med hvad der sker og så 
stadigvæk få taget mine notater, men stadigvæk 
koncentrere mig om verden omkring mig og se 
hvad folk laver.’ 53.12 JSS, dreng, 18 år, HTX
Der er ca 350 venner på facebook og ca. 150 på 
Messenger: ’Det er heller ikke alle sammen jeg 
snakker med, det bliver faktisk som regel ned til, 
på Messenger, en ti-tyve stykker som jeg gider og 
snakke med i løbet af en uge, måske en måned.’ 
53.36 JSS, dreng, 18 år, HTX 
’Det er nogen FDFer som jeg har været på kur-
sus med nogle gange, og så er det min kæreste 
og så er det nogen i festudvalget som måske har 
brug for nogle informationer.’ 53.50 JSS, dreng, 
18 år, HTX 
’Det er primært nogle folk som kender mig og 
som jeg også kender mere, end bare at vi går i 
klasse sammen.’ 54.08 JSS, dreng, 18 år, HTX
’Det [facebook] det bliver meget for bare at 
observere folks liv. Ikke så meget for at… Altså 
jeg tror at hvis jeg opdaterer min status så bli-
ver det måske fordi at jeg synes at det her det 
er sindssygt underholdende og sende eller også 
så er det fordi at nu ville jeg lige sige hej til folk. 
Men ellers så bliver det primært for at læse 
andre folks statuser (…)’ 54.34 JSS, dreng, 18 
år, HTX 
’Det på facebook, det er bare observation af 
andre, det er for at lege fluen på væggen og så 
måske lege lidt med de applikationer som der er 
på facebook. Og så messenger det bliver for og 
decideret snakke med folk og dele ens liv med 
folk eller at folk de kan få fat i mig og spørge om 
har du ikke lige den her opgave jeg kan få noget 
hjælp med eller hvordan går det og…’ 55.07 JSS, 
dreng, 18 år, HTX 
’[Mobiltelefonen]det bliver bare hvis folk skal 
have fat i mig med noget virkelig fornuftigt og 
noget hvor jeg ved at okay, det her, der ringer de 
til mig for at finde ud af… så ringer de til mig 
eller sender en sms, og så ellers så bliver det… 
sms det er bare kommunikation med min kære-
ste når jeg ikke gider skride til min computer.’ 
55.31 JSS, dreng, 18 år, HTX 
’Dem jeg snakker med på Messenger er helt sik-
kert nogen jeg ligesom er dybere med end dem 
på facebook. Dem på facebook, det er mere ’hey 
vi har set hinanden på et eller andet tidspunkt 
og vi ved hvem hinanden er, så lad os være ven-
ner på facebook. Det er mere for ligesom at have 
netværket for og ligesom at have muligheden for 
at trække på hinanden på et eller andet tids-
punkt, hvis det overhovedet blev nødvendigt.’ 
56.03 JSS, dreng, 18 år, HTX 
’Dem som jeg ikke har på Messenger som har 
brug for at komme i kontakt med mig, de bruger 
engang imellem facebook til og så skrive til mig, 
hvis ikke jeg er i gang med at planlægge noget, 
men ellers så bliver det primært brugt til bare 
at opservere folk.’ 56.25 JSS, dreng, 18 år, HTX
’Når at der er pause så ligger vi faktisk alt hvad 
der hedder computer fra os, fordi når vi sidder 
seks-syv timer med vores computere så bliver det 
bare sådan lidt ’luk nu skal du lige gå væk med 
den der computer.’Så har jeg ikke behov for at se 
på en skærm længere. Så snakker vi om noget 
helt andet end facebook og messenger, så bliver 
det decideret at vi snakker om hinanden og om 
hvordan det går og måske også om undervisnin-
gen hvis vi har hørt nok efter til det.’ 57.04 JSS, 
dreng, 18 år, HTX 
Om snakken på facebook og ansigt til ansigt 
hænger sammen, svarer JSS: ’Hvis der er kom-
met nogle billeder op på facebook fra en fest eller 
sådan noget som vi har været med til, så sætter 
vi os til at se nogle billeder…’ 57.19 JSS, dreng, 
18 år, HTX 
De snakker også om underholdende links de 
ser på facebook men: ’Men ellers så bliver det 
primært at vi snakker med hinanden og face-
book og sådan noget, det hører til i timerne.’ 
57.35 JSS, dreng, 18 år, HTX 
Men JSS er faktisk ikke helt klar over hvad 
klassekammeraternei pauserne da: ’I middags-
pausen der har jeg ikke tid til at snakke med 
dem jeg normalvist snakker med, fordi i forhold 
til festudvalget, det eneste tidspunkt hvor jeg har 
tid til at ordne de ting fra det, det er i middags-
pausen, så der farer jeg altid rundt og snakker 
med dem i middagspausen.’ 58.02 JSS, dreng, 18 
år, HTX 
’[i timerne efter middagspauserne] Så fortsæt-
ter vi egentlig bare i den samme dur som fra 
morgenstunden af, med at følge med halvt, hvis 
det er, det ikke er noget hvor vi ligesom føler er 
spændende og nødvendigt at høre efter i, men at 
det bare er noget opgavegennemgang.’ 58.22 JSS, 
dreng, 18 år, HTX  
JSS begynder nu at planlægge og arrangere 
ting, men ikke nødvendigvis via facebook. ’Det 
bliver også bare at (…) hvis jeg for eksempel skal 
arrangere et løb for mine FDFere, så sidder jeg 
og skriver mine postbeskrivelser og så printer jeg 
dem ud og så har jeg ordnet det og det jeg måske 
skulle ordne i min fritid, det ordner jeg også 
nogle gange i mine timer …’ 58.51 JSS, dreng, 
18 år, HTX 
Kommunikation med de venner/spejdere: ’Så 
bliver det over messenger hvis jeg skal have fat i 
folk, så bliver det lige at skrive til dem ’har du en 
god idé til et løb’ eller noget. ’ 59.05 JSS, dreng, 
18 år, HTX 
Interview: JSS
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’Nu har jeg ogsåp lige brugt hele dagen i dag på 
at bombardere folk for at høre om de kom til 
en fest i næste uge og Messenger bliver primært 
brugt på at få fat i folk og få informationer,  hvor 
jeg spørger folk direkte, hvorimod at facebook 
det bliver sådan noget, hvis folk har lyst til at 
skrive noget, så skriver de det og så kigger jeg på 
det.’ 59.23 JSS, dreng, 18 år, HTX
’Jeg synes ikke det ligesom hænger sammen(…) 
Hvad jeg laver på nettet, er en helt anden ting 
end jeg gør [i det fysiske rum].’ 59.50 JSS, dreng, 
18 år, HTX 
’Det er så sjældent at jeg egentlig siger, ’det her 
skal du lige se, jeg har fundet [det] på facebook’. 
(…) Det er ikke det jeg går og snakker med folk 
om, jeg snakker om hvad jeg egentlig gider at 
interessere mig for.’ 1.00.08 JSS, dreng, 18 år, 
HTX
JSS finder de virtuelle netværk gode som bin-
deled, bruger dem til at forbinde to virkelige 
ting, i forhold til arrangering af ting og videre-
givning af informationer: ’Det [videregivning af 
information] bruger jeg det også meget til, altså 
til at finde ud af, nu for eksempel med den fest 
jeg skal til. Med at finde ud af om der er andre 
der kommer. I og for sig så har det jo ikke noget 
at gøre med facebook som sådan, man kunne 
godt lige spørge folk over facebook hvis man så 
at de var online.’ 1.00.53 JSS, dreng, 18 år, HTX
 
JSS er begyndt at erstatte noget han kan gøre 
fysisk med noget han kan gøre virtuelt/digitalt: 
’Med FDF der har vi, der bruger vi meget tid på, 
at i stedet for at vi skal gå ud og holde et møde 
engang om ugen, for at arrangere en lejr, så er 
det meget med at vi lige skriver en sms:’kom lige 
online på messenger’ og så kører vi den derfra, 
og så har vi, messenger har et stemmeprogRam 
hvor at vi ligesom bare slår vores mikrofoner til 
og så snakker vi om det i stedet for. Vi behøver 
ikke være fysisk til stede for at planlægge ting.’ 
1.01.44 JSS, dreng, 18 år, HTX 
På samme måde foregår det med at arrangere 
ting med skolen: ’Vi behøver ikke at holde 
møder når vi har de her digitale muligheder. Så 
behøver vi ikke at holde lige så mange møder, 
som vi ville gøre hvis ikke at vi havde den mulig-
hed. Hvis jeg skal samle trådene for festudvalget 
med hvad folk har lavet, så kan jeg bare sende 
en besked ud over messenger og sige ’ har du fået 
lavet det her’, i stedet for at jeg skal indkalde til 
et møde og vi igen skal bruge en middagspause 
på at få folk manet til ro og så sørge for at finde 
ud af hvad hinanden har lavet. Det eneste der 
egentlig er nødvendigt, det er at jeg ved det. Og 
hvis jeg kan bruge en halv time på at skrive til 
folk, ’har du ordnet det, har du ordnet det’ og 
jeg får styr på det, så er det fint nok. Så kan jeg 
udelukke et møde mere. ’ 1.02.30 JSS, dreng, 18 
år, HTX 
Men med venner er det anderledes, der er ikke 
samme overgang til den virtuelle kontakt: ’Jeg 
synes ikke mine venner de bliver erstattet på 
samme måde, fysisk med digitalt. Ja det bliver 
supplerende hvis det er at (…) nu er du lige 
online og jeg sidder lige og er i gang med noget 
andet alligevel, så kunne jeg jo lige snakke lidt 
med mine venner over messenger, men jeg ville 
ikke begynde og så sige at nu (…) skal vi snakke 
sammen og så sidder vi og snakker over mes-
senger. Så ville jeg tage ud til vedkommende og 
så sidde og snakke med dem og..’ 1.03.15 JSS, 
dreng, 18 år, HTX
Om køb på nettet: ’Det kommer helt an på hvad 
det er jeg skal have fat i. Hvis jeg ved hvor jeg 
har mulighed for at få fat i det og jeg ved hvad 
for en pris jeg kan få tingene til, og at det ikke 
er så sindssygt meget dyrere end på nettet, så vil 
jeg tage ud og så købe det i stedet for at købe det 
over nettet.’ 1.03.34 JSS, dreng, 18 år, HTX
’Det er fordi jeg synes det er svært at finde nogle 
butikker der virker så super pålidelige på nettet 
at… altså jo der er jo de butikker som man ken-
der fra hverdagen, deres internethandler, men 
der har jeg det bedre med at gå ind og så sige, 
nu har jeg det med det samme. Hvis jeg ved der 
ligger en butik i Aalborg som også sælger tingene 
over nettet, så vil jeg hundrede gange hellere tage 
ind til Aalborg og så købe det jeg skal have fat i 
og så tage hjem igen og så har jeg det i hånden 
med det samme.’ 1.04.03 JSS, dreng, 18 år, HTX 
Og det gør JSS også! Altså tger ind til byen i 
stedet. ’Jeg tror det jeg har købt på nettet det 
har været (…) nogle få DVDfilm som jeg ikke 
har vidst hvor jeg skulle fat i ellers, og så har det 
været min computer, andet har jeg ikke rigtig 
købt på nettet.’ 1.04.23 JSS, dreng, 18 år, HTX
’[når jeg kommer hjem fra skole]så tænder jeg 
igen en computer og så går (…) og så i stedet 
for at jeg begynder at sidde og kigge på facebook 
og messenger, så begynder jeg at sætte noget 
musik på, og bruger egentlig computeren som en 
afspiller i stedet for så meget andet, og så kan 
jeg måske sætte mig til at læse nogle lektier og 
lave nogle afleveringer og sådan noget. Men så 
er nettet mere en informationskilde end direkte 
og søge underholdning og få tiden til at gå. Så 
bliver det at jeg sætter mig ned hvis det er at 
jeg skal have fat i noget konkret information, så 
søger jeg det og så bruger jeg det til mine afleve-
ringer.’ 1.05.12 JSS, dreng, 18 år, HTX 
Underholdningen sker i form af at spille xbox, 
se fjernsyn, se film og lave lektierne. Men mes-
senger kører alligevel i baggrunden: ’Det [Mes-
senger] kører altid. Jeg tror at hvis jeg er offline 
på Messenger, så er det fordi at jeg er kommet til 
at slukke den ene, den ene af mine tre compu-
tere har jeg til at køre på Messenger hele natten.’ 
1.05.33 JSS, dreng, 18 år, HTX
’Min xbox kører også med messenger, og så kører 
min bærbare og min stationære også.’ 1.05.43 
JSS, dreng, 18 år, HTX
Nettet bliver om eftermiddagen og aftenen 
brugt til: ’Det bliver noget med at hvis jeg ved 
at nu skal jeg bruge noget information om for 
eksempel en dampmaskine til noget teknologi-
historie, så sætter jeg mig og så går jeg direkte 
ind og så begynder jeg at søge information om 
dampmaskiner. Der er ikke så mange svingærin-
der med og så lige tjekke facebook...’ 1.06.15 JSS, 
dreng, 18 år, HTX 
’hvis jeg sætter mig til at bruge nettet til spil og 
underholdning, så bliver det at jeg bruger det 
igennem et online spil som world of warcraft 
hvor det ikke decideret er nettet men bare et 
internetopkobling der bliver brugt.’ 1.06.29 JSS, 
dreng, 18 år, HTX 
’World of warcraft, jamen alt efter om det er en 
god eller dårlig måned, alt efter hvordan man 
ser det på, så er det mellem 30 og 180 timer om 
måneden.’ 1.06.50 JSS, dreng, 18 år, HTX.
Internet er tændt 24 timer i døgnet: ’Jeg har 
altid nettet til at køre på min computer, på en af 
de tre maskiner.’1.07.03 JSS, dreng, 18 år, HTX
WWW brugt oftest: lektio, facebook, fdf.dk
www brugt mest tid på: facebook, fdf.dk og 
infosider om World of Warcraft.
’fdf.dk hvor jeg ligesom sidder og leder efter 
lege og løbsposter og sidder og læser igennem.’ 
1.07.43 JSS, dreng, 18 år, HTX
’[World of Warcraft] der spiller jeg primært 
sammen med min familie. Hele min familie 
den næsten spundet ind i det spil, både fætre og 
kusiner og moster og onkler og søskende, så det 
bliver det ikke så meget mine venner jeg snakker 
med om det, det bliver min familie der snakker 
om det.’ 1.08.21 JSS, dreng, 18 år, HTX
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JSS om brug af nettes indflydelse på brug af 
byen i fremtiden. 
’Hvis jeg har mulighed for at søge de informa-
tioner jeg skal bruge om hvad jeg for eksempel 
skal ind og hente i Aalborg, så bruger jeg tiden 
på nettet i stedet for at bruge tiden i butikken på 
at finde ud af hvad jeg skal have, fordi så kan 
jeg sidde derhjemme og finde ud af det eller på 
skolen i stedet for at jeg skal gå rundt i Aalborg 
for at finde ud af det.’1.09.00 JSS, dreng, 18 år, 
HTX 
JSS tror han kommer til at bruge byen min-
dre i fremtiden: ’I takt med at jeg ikke behøver 
for eksempel at skulle på statsforvaltningen for 
at ordne et eller andet, men bare kan printe en 
blanket ud derhjemme og sende til dem, så kom-
mer jeg jo også til at, i takt med at jeg skal ordne 
færre og færre officielle ærinder og sådan noget, 
det kan også være en regning jeg har fået fra 
finanskontoret som jeg ikke skal ind og finde ud 
af men bare lige kan gå ind på deres hjemmeside 
og så finde ud af at nå okay, det var bare det, så 
er jeg fri for at så tage ind på finanskontoret og 
spørge.’ 1.09.36 JSS, dreng, 18 år, HTX 
’Jeg tror aldrig jeg har været så lidt i banken som 
jeg har været siden jeg fik netbank. Det er lettere 
bare lige at åbne internettet og så sige ’nå okay 
det er fint’, og så tage i banken næste måned.’ 
1.09.54 JSS, dreng, 18 år, HTX 
’Når jeg alligevel har mulighed for at tjekke 
saldo og ordne overførsler og sådan noget, så er 
der ingen grund til at tage i banken.’ 1.10.04 JSS, 
dreng, 18 år, HTX 
JSS læser dog ikke i udpræget grad nyheder på 
nettet: ’Hvis jeg lige falder over en nyhed, så går 
jeg lige ind på ekstrabladet og sådan noget og 
så læser den, og hvis det er jeg får et eller andet 
at vide som måske virker sådan halv utrovær-
digt, så går jeg også ind og så finder ud af om 
det er rigtigt nok den nyhed. Men ellers så sæt-
ter jeg mig ned og så hvis jeg ved at nu kommer 
der nyheder, så ser jeg det, og ellers så kører dr 
update eller 24nordjyske fint på mit fjernsyn, til 
lige at give mig det der kvarters update som jeg 
har brug for.’ 1.10.41 JSS, dreng, 18 år, HTX
[atmosfære]
’Atmosfære det har noget at gøre med hvor 
mange mennesker der er og hvor meget larm 
der er. Hvis at det virker til at folk stresser og 
rundt og bare har hvert sit ærinde, så virker 
det ikke som et område hvor jeg synes der er en 
god atmosfære, men jeg synes der er en stresset 
atmosfære.’ 1.11.14 JSS, dreng, 18 år, HTX 
’Hvis jeg for eksempel tager ned i Jomfru Ane 
Parken, så ved jeg at folk er der for at slappe 
af, og der synes jeg også at folk de virker mere 
afslappede, og så synes jeg også atmosfæren 
virker rarere at være i, fordi det er ikke et stres-
sende område som det ville være bare 100 meter 
længere oppe i Aalborg, oppe på Nytorv,’ 1.11.35 
JSS, dreng, 18 år, HTX
’Hvis jeg skal opholde mig der i længere tid af 
gange, så synes jeg det er vigtigt [med atmosfæ-
ren]. Også i forhold til hvis jeg skal tage ind til 
Aalborg for at slappe af, så skal der også være en 
afslappet atmosfære. Men hvis jeg skal ind for at 
ordne noget, så gør det ikke noget at der er en 
atmosfære hvor det er folk de stresser rundt. For 
jeg har jo også et formål og jeg ved også hvorfor 
andre de går rundt og er lidt stressede fordi de 
har nogle ting de skal nå og det har jeg også. ’ 
1.12.08 JSS, dreng, 18 år, HTX 
JSS vil vælge fra at komme i de tre udpegede 
ikke attraktive rum, pga. atmosfæren: ’…Den 
atmosfære der er der, det er jo ligegyldighed og 
fordi det bare bliver efterladt at folk egentlig er 
ligeglade med området fordi der ikke sker noget 
alligevel der, så virker atmosfæren også nega-
tiv(…)’ 1.12.40 JSS, dreng, 18 år, HTX
’Det der skaber en positiv atmosfære, der er at 
(…) folk de føler sig veltilpas i området og at der 
er liv, det er noget af det vigtigste. Igen at der 
ikke er for meget liv men at folk er tilpas med 
det der sker omkring dem.’ 1.13.12 JSS, dreng, 
18 år, HTX 
’Det [liv]er at der er mennesker der snakker og 
at der er butikker der er åbne, man kan se at der 
måske er lidt bølgegang i fjorden og at folk sid-
der og snakker omkring en. Og at det ikke bare 
er betonklodser der er omkring en og biler man 
kan høre i baggrunden.’ 1.13.28 JSS, dreng, 18 
år, HTX
Hvad der er afgørende for atmosfæren af men-
nesker og byrum er ifølge JSS: ’…Det er en 
blanding. Det er ikke vigtigst at der er menne-
sker, men det er heller ikke vigtigst at området 
ser ud som det gør. Det er en kombination af de 
to ting (…) Man ville ikke kunne have en god 
atmosfære hvis ikke man havde et område der 
var rart at være i. Men man ville heller ikke 
kunne have en god atmosfære hvis ikke der ville 
være mennesker der var rare at være i nærhe-
den af. Så man vil ikke bare kunne sige at den 
ene er vigtigere end den anden fordi de hænger 
så stærkt sammen…’ 1.14.23 JSS, dreng, 18 år, 
HTX
’Jeg synes det er sindsygt vigtigt at de [by- og 
parkrummene] er rene og pæne, fordi.. jamen 
hvis ikke de er det, så synes jeg at det udstråler 
at folk er ligeglade med området og det bare kan 
få lov til at være som det er. Hvis ikke der virker 
rent og velholdt, så er det ligesom om du bare 
har givet op på forhånd.’ 1.15.03 JSS, dreng, 18 
år, HTX 
’Man kan godt sige at Aalborg ligner lort efter 
et karneval, men man ved også hvorfor. Hvor-
for der ligger alle de smadrede flasker rundt 
omkring, men man ved også at der går ikke 
mange dage, ikke mange timer før så er det væk 
igen, og så ligner Aalborg sig selv. Og det synes 
jeg er rart at vide, at til trods for at der har været 
så svinet en fest, at det ikke bare bliver efterladt 
til ligegyldighed, at folk godt selv kan samle det 
op.’ 1.15.29 JSS, dreng, 18 år, HTX
[grøn beplantning]
’Jeg synes det er vigtigt at der er noget grøn 
beplantning, ikke at vi har så mange parker og 
sådan noget, men jeg synes det ville være rart 
hvis at man har noget beplantning som man kan 
forholde sig til, så det ikke bare bliver beton på 
beton på beton. Og det synes jeg også at på de 
centrale pladser og gade i Aalborg, så er der også 
blevet plantet træer (…) så det ikke bare vir-
ker så tomt. Men der er bare sådan lidt mange 
gader, hvor at man netop har sagt at her kom-
mer folk alligevel ikke så tit, så behøver vi ikke 
have træer, så kan vi bare have en gade hvor 
der er store bygninger op og ned af gaden, og så 
bliver det et kedeligt område at være i nærhe-
den af. Fordi det bare bliver klods på klods og så 
føler man sig trykket inde og fanget i en storby.’ 
1.16.40 JSS, dreng, 18 år, HTX 
JSS savner træer og planter på alle gader som 
i eksempelvis Paris, sådan at man kan følge 
med i årstidernes skiften. ’Så bliver byen helt 
rar at være i [når man kan se træerne blomstre].’ 
1.17.01 JSS, dreng, 18 år, HTX 
’Så bliver det hurtigere rart at være i byen.’ 
1.17.08 JSS, dreng, 18 år, HTX 
På samme måde når julelysene kommer op, så 
virker det det hyggeligere når der er mørkt, om 
mindre som en storby. 
’Der er ikke nok [grøn beplantning] i hele Aal-
borg, men der er nok på de pladser som vi har 
centralt, som Nytorv og Boulevarden og Ken-
nedy arkaden og J. F. Kennedyennedys Plads.’ 
1.17.37 JSS, dreng, 18 år, HTX 
Interview: JSS
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JSS mener altså godt der kunne være mere, 
men det bliver svært i forhold til infrastruktu-
ren, mener han. ’På Bispensgade for eksempel 
og Algade, der kunne man jo godt begynde at 
plante nogle træer i midten af det, i stedet for 
bare at lave hele gågaden til gågade, der skal 
alligevel ikke køre biler.’ 1.18.01 JSS, dreng, 18 
år, HTX 
JSS mener hurtigt at man kunne lave eks. 
Bispensgade til et attraktivt område ved at 
plante nogle træer og placere nogle bænke, 
så det ikke kun var et shopping strøg. ’Hvis 
man skal have en by hvor man ikke bare er for 
at handle ind, så synes jeg da at man skal gøre 
noget ud af at der skal være træer og der skal 
være planter så man ikke bare føler sig luk-
ket inde, så tror jeg også at man kunne hjælpe 
noget af den stresshed, stressen stemningen af, 
som Nytorv og Bispensgade og Algade er. At 
man bare har mulighed for at sætte sig ned og 
så lige tage sig en pause.’ 1.19.00 JSS, dreng, 18 
år, HTX 
’Jeg ville bruge tiden helt anderledes [hvis der 
var flere bænke og mere beplantning], jeg ville 
ikke være så opsat på at skulle hjem og lave 
noget andet, hvis jeg vidste at der var nogle 
områder hvor at jeg synes der var super rart at 
være. Så ville jeg hurtigt overtale mine kamme-
rater til og ’skal vi ikke tage ind til Aalborg’ og 
så gå en tur ned af Bispensgade eller noget og så 
få en rigtig hyggelig tur ud af det, fordi det er et 
rigtig godt område at gå i, i modsætning til nu 
hvor det bare bliver at gå i butikkerne i stedet 
for. Hvis gaderne blev attraktive på den måde, 
så ville jeg i hvert fald bruge det mere, som den 
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Noter:
Kaja cykler oftest ind i byen. Men hun tager også bussen for hun nævner Kennedyarkaden som en sted hun bruger p.g.a busstationen.
Derudover ville det være sandsynligt at hun bruger stoppestedet ved Boulevarden og Nytorv, da det er de mest centrale stoppesteder 
Metrobus 1A fra Sønderholm holder. Hun beskriver dog ikke de sidstnævnte.
Har valgt at markere busstoppestedet ved Kennedy Arkaden med X
Hun tegner både en bus rute og en cykelrute. Hun tager bussen fra sønderholm til Skalborg, hvor hendes cykel står
Derfra cykler hun til sin skole Hasseris Gymnasium. 
Fra skolen cykler hun ned i byen (der kører hun via Hasserisgade) når hun skal hjem cykler hun ud til storcentret i Skalborg 
hvorfra hun tager bussen tilbage til Sønderholm.
KJ benytter oftest cyklen som transportmiddel ind til byen, men hun tager også bussen, idet hun nævner Kennedy Arkaden som et sted, hun bruger, på grund af busstationen. Derudover ville 
det være sandsynligt at hun bruger stoppestedet ved Boulevarden og Nytorv, da det er de mest centrale stoppesteder, som metrobus 1A fra Sønderholm, hvor hun bor, holder. Hun beskriver 
dog ikke de sidstnævnte. KJ har valgt at markere busstoppestedet ved Kennedy Arkaden med et X. KJ tegner både en bus rute og en cykelrute. Hun tager bussen fra Sønderholm til Skalborg, 
hvor hendes cykel står. Derfra cykler hun til sin skole Hasseris Gymnasium. Fra skolen cykler hun ned i byen (her kører hun via Hasserisgade). Når hun skal hjem cykler hun ud til storcentret 




17 år, Hasseris Gymnasium, 3. g
Bor i en lille by som hedder Sønderholm, beliggende mellem Nibe og Frejlev.
Er i fritiden sammen med venner, laver lektier, fester og arbejder på hovedbiblioteket og er barne-




’Kildeparken og det er mest fordi...det er masser 
af sådan... altså det er stort og der er masser af 
plads og græs og der sådan grønt og sådan. Og så 
er det et godt sted sådan lige at mødes. Vi mødes 
sådan tit lige og, eller har gjort i sommers, sådan 
at mødes og griller nogle piger og sådan, så det 
er meget sådan hyggeligt at være derinde.’ 03.28 
KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium
Disse piger er både nogle fra klassen og nogle 
andre steder fra. om det er hele kildeparken 
de bruger siger KJ: ’Det er sådan lidt om der 
er plads. Nogle gange om sommeren så er der 
mange derinde[i Kildeparken], så er det hvor 
der sådan lige kan være et sted.’ 3.52 KJ, pige, 17 
år, Hasseris Gymnasium 
Det virker ikke umiddelbart til på KJ at der 
er nogle steder i Kildeparken de undgår, men 
siger dog: ’Altså vi undgår nok de steder hvor 
der sådan sidder nogen tæt på, og prøver sådan 
at være lidt alene eller sådan hvad kan man 
sige...Ja eller hvis der sidder sådan nogle mærke-
lige typer eller noget. Altså sådan hvis der sidder 
sådan nogle misbrugere eller sådan noget.’ 04.22 
KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium
KJ skal markere to steder mere på kortet og 
leder forgæves efter rotonden: ’Jeg tænkte 
sådan lidt på rotonden, fordi der synes jeg også... 
men den ligger jo sådan lidt mere oppe i Hasse-
ris.’ 04.59 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium
1. prioritet: C. W. Obels Plads...
KJ kommer der: ’Det er både om sommeren 
og om vinteren [at KJ kommer på C. W. Obels 
Plads.] Om vinteren der er der skøjtebane og så 
er det sådan lidt hyggeligt at tage derind, men 
også bare sådan, der er mange cafeer man kan 
sidde og spise på, og også om sommeren at man 
kan sidde udenfor. Og jeg synes også tit at der 
sådan sker et eller andet, altså jeg synes tit sådan 
om sommeren så er der sådan en koncert eller 
et eller andet.’ 05.44 KJ, pige, 17 år, Hasseris 
Gymnasium
3.prioritet: Karolinelund
’Jeg synes egentlig også at Karolinelund [er 
attraktivt].’ 06.13 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gym-
nasium 
’Altså der sker også sådan tit noget derinde[i 
Karolinelund]synes jeg, altså sådan i sommer 
der synes jeg der var mange sådan, altså bare 
hverdagsaftner, hvor der var koncert eller et eller 
andet, der skete noget derinde, som vi tog nogen 
ind at så altså.’ 06.32 KJ, pige, 17 år, Hasseris 
Gymnasium 
KJ ville dog ikke tage derind hvis der ikke var 
koncert eller skete andet derinde. 
’Jeg tror faktisk ikke at jeg rigtig har været i tivoli 
sådan bare for at være i tivoli siden blå mandag. 
Det er faktisk kun når der sker noget derinde 
at jeg har været derinde.’ 06.52 KJ, pige, 17 år, 
Hasseris Gymnasium
KJ er i tvivl om hvordan hun skal rangere C. 
W. Obels og Kildeparken og siger: ’Det kom-
mer sådan lidt an på hvad man skal derinde, 
hvis man skal have noget at spise og sådan, så 
ville jeg tage C. W. Obels Plads men...’ 07.27 KJ, 
pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
Om C. W. Obels siger KJ: ’Altså det [C. W. Obels 
Plads] er ikke bare sådan et sted jeg bare ville gå 
hen og sidde sådan og hygge lidt, med mindre vi 
skal ind og spise, eller hvis vi vil skøjte.’ 07.44 KJ, 
pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
Hvis de derimod bare skal sidde lidt at hygge 
sådan, så: ’Så er det nok mere bare Kildeparken 
eller en bænk eller et eller andet.’ 08.08 KJ, pige, 
17 år, Hasseris Gymnasium 
’Altså det er jo mest sådan hvis man sætter sig på 
en bænk så er det fordi man har købt en is eller 
et eller andet, og så man lige skal sidde og spise 
det, så det er sådan mest lige hvor det er henne. 
Ja foreksempel hvis man sådan lige har været i 
Paradis is, så er der sådan en bænk hvor man 
lige kan sidde og...’ 08.35 KJ, pige, 17 år, Has-
seris Gymnasium 
De sætter sig altså ikke bare på en bænk bare 
for at sætte sig.
’Jeg vil aldrig nogensinde sige jeg kommer nogle 
af de steder [som er udpeget som attraktive]
alene. Nej...altså det er faktisk altid sammen 
med nogen.’ 09.10 KJ, pige, 17 år, Hasseris 
Gymnasium 
Det er i så fald typisk sammen med veninderne 
eller vennerne. 
Om brug af stederne i forhold til døgnet og 
året siger KJ: ’Altså Karolinelund det er jo det 
jeg sagde sådan med at det tit er når der sker et 
eller andet, og det er jo sådan mest om aftenen. 
Og C. W. Obels Plads det er nok mest om efter-
middagen men også ellers om aftenen. Altså 
efter skole, så kan vi godt finde på at aftale om 
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mest attraktive byrum, KJ:
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vi ikke lige skal tage ind og spise et eller andet 
sted. Så altså det kunne godt være et eller andet 
sted herinde, men det kunne også godt være 
sådan om aftenen. Og Kildeparken, det er sådan 
mest om dagen...det kan også godt være sådan 
lidt om aftenen.’ 10.06 KJ, pige, 17 år, Hasseris 
Gymnasium
’Altså sådan når der bliver mørkt eller sådan 
noget. Der [i Kildeparken]der er jo ikke sådan 
helt vildt meget lys derinde og sådan noget, så 
det er sådan  når det begynder at blive mørkt..’ 
10.27 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
Om at være i Kildeparken om aftenen siger JK: 
’Altså sådan hvis jeg er derinde sammen med 
nogen, så gjorde det ikke sådan så meget. Vi har 
før siddet derinde [i Kildeparken] hvor vi sådan 
havde nogle lys med og hvor vi bare sad og gril-
lede og der var det sådan okay, men hvis vi ikke 
havde det, så ville jeg ikke sådan synes at det var 
så attraktivt at være derinde.’ 10.50 KJ, pige, 17 
år, Hasseris Gymnasium 
Om vinteren bruger JK ikke Kildeparken.
Ikke-attraktive byrum:
JK kalder J.F. Kennedys Plads for eet grønlæn-
der torv og siger om stedet:
’Jeg tror aldrig der er noget der sidder der 
[J.F.Kennedys Plads] bare fordi de sådan lige 
skal slappe af, men der er jo sådan springvand 
og sådan noget, altså planter og sådan lidt og 
det er jo meget sådan flot ud, men der sidder 
altid sådan nogle misbrugere og sådan noget. 
Der tror jeg aldrig at jeg ville sætte mig.’ 11.52 
KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
’Det er aldrig sådan at jeg går ind igennem, 
selvom det måske er den hurtigste vej. Altså jeg 
går altid udenom.’ 12.09  KJ, pige, 17 år, Hasse-
ris Gymnasium Det er fordi grønlænderne sid-
der der at KJ går udenom og hun siger: ’Hvis 
det var at de ikke sad der, så kunne jeg da godt 
finde på at gå igennem.’ 12.24 KJ, pige, 17 år, 
Hasseris Gymnasium 
KJ finder det ubehageligt at gå igennem der, 
fordi grønlænderne: ’De kan godt finde på at 
råbe ting og sådan noget... og også fordi, de er 
bare så ubehagelige at se på.’ 12.38 KJ, pige, 17 
år, Hasseris Gymnasium 
’Altså jeg synes også dernede ved havnen, jeg 
synes faktisk at der er ret grimt dernede. Det er 
sådan efter det der bowlingcenter og også sådan 
tæt på broen af. Altså fordi, det er jo egentlig lidt 
hyggeligt måske at sidde ved havnen, foreksem-
pel ovre ved Nørresundby, der er sådan et stykke 
hvor der er pænt ovre, ovre ved havnen. Jeg synes 
ikke det sådan er pænt i Aalborg. Det er grimt og 
Reberbansgade
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så er der også en parkeringsplads herovre.’ 13.40 
KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium
Om den nye del af havnen, siger KJ: ’Jeg har 
faktisk ikke været inde at se det [den nyrenove-
rede del af havnen]endnu, men jeg har hørt at 
det skulle være sådan godt derinde.’ 13.48 KJ, 
pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
JK forklarer  hvorfor stedet ikke er attraktivt: 
’[Havnen er ikke attraktiv]Fordi  det bare sådan 
er gråt og [...] der erbare sådan cement og der er 
mange flasker der er smadrerde og sådan noget.’ 
14.04 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
’Jeg tror ikke rigtig at jeg sådan kommer der[på 
havnen], men jeg tror bare sådan mere at jeg 
ville tænke at det ville være hyggeligt at komme 
der hvis det var flot.’ 14.22 KJ, pige, 17 år, Has-
seris Gymnasium 
KJ giver udtryk for at det bare kunne være et 
sted der sådan kunne være hyggeligt at gå hen, 
men det er det ikke nu. 
KJ kan ikke finde en tredje umiddelbart og vi 
vender derfor først tilbage hertil i slutningen 
af interviewet.
Om betydningen af om et sted er hyggeligt:
’Altså det er bare sådan at hvis der er flot et 
sted, hvis det er sådan pænt og indbydende, så 
får man også mest lyst til at gå derhen, og hvis 
det ikke er så synes jeg så undgår man dem [ste-
derne]og ligger ikke rigtig mærke til dem.’ 15.47 
KJ, pige, 17 år,Hasseris Gymnasium
Om menneskene i byen, hvem der skal være 
der og ikke være der, siger KJ: ’Altså jeg tror 
både i Kildeparken og Karolinelund, det er 
sådan alle aldre der er der, men der er mange 
unge sådan, altså i de blå[de attraktive steder] 
og nogle af de steder jeg har sat ringe om, og 
det er selvfølgelig også attraktivt at komme der 
så, fordi jeg jo også selv er ung. Altså det kunne 
også godt være at man kunne møde nogen der... 
altså man kunne godt få nogle nye venner eller 
en kæreste der eller sådan noget.’ 16.46 KJ, pige, 
17 år, Hasseris Gymnasium 
’Jeg kigger hele tiden på mennesker når jeg 
er inde i byen.’ 16.57 KJ, pige, 17 år, Hasseris 
Gymnasium 
’Altså jeg synes jo også når der er unge men-
nesker at så er det fordi stedet sådan appellerer 
til unge mennesker, og så er det jo også sådan 
attraktivt at være der[...] Altså hvis der er fuldt 
af gamle mennesker så er det jo ikke et sted man 
så gerne vil komme.’ 17.28 KJ, pige, 17 år, Has-
seris Gymnasium
Til hvad der skal være for at et sted bliver 
attraktivt for KJ, siger hun: ’Altså butikker og... 
altså det skal også være pænt og der skal være 
plads til at man sådan kan være der.’ 17.54 KJ, 
pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
’Altså der [på J.F.Kennedys Plads] hvis det er 
sådan nogle misbrugere der er der, så har man 
ikke lyst til at være der, eller hvis det er sådan 
nogle rockertyper, så har man nok heller ikke så 
meget lyst til at være der. Eller det har jeg ikke.’ 
18.25 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
’Altså hvis man kommer hen et eller andet sted 
og han tænker skulle man ikke lige sætte sig, og 
så sidder der sådan en mærkelig type sådan ved 
siden af, altså så går man jo videre ikke. Så sæt-
ter man sig et andet sted.’ 18.48 KJ, pige, 17 år, 
Hasseris Gymnasium
Til hvad der gør et sted ikke attraktivt, siger 
KJ: ’Det er hvis der er mørkt sådan om aftenen, 
og hvis der er beskidt eller der roder, som for 
eksempel nede ved havnrn hvor der ligger fla-
sker og sådan noget. bare hvis det ikke er pænt, 
hvis det bare er sådan noget gråt beton. Hvis der 
ikke rigtig er nogle butikker dernede, noget liv, 
så synes jeg ikke om det.’ 19.35 KJ, pige, 17 år, 
Hasseris Gymnasium. 
Liv betegner KJ som: ’[Liv] det er mennesker, 
altså sådan at der sker noget.’ 19.40 KJ, pige, 17 
år, Hasseris Gymnasium 
KJ bruger disse steder: ’C. W. Obels Plads det 
er nok sådan måske et par gange om måneden. 
Eller ikke nødvendigvis C. W. Obels Plads men 
bare sådan et eller andet sted hvor der er sådan 
lidt cafémiljøagtigt. Og Karolinelunden det er 
selvfølgelig mest i sæsonen, der op til sommer-
ferien, og Kildeparken er nok også..altså forår, 
sommer.’ 20.30 KJ, pige, 17 år,Hasseris Gymna-
sium 
Kennedysplads bruger KJ: ’Der [Kennedys-
plads] går jeg ikke ind så tit, det er kun når jeg 
tager bussen. Der er jeg derinde næsten hver 
dag.’ 20.40 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
KJ kommer altså forbi Kennedys Plads - som 
hun ikke bryder sig om - hver dag til/fra bus-
sen, skifter bus, når hun skal på arbejde mv. 
området ved havnen kommer hun forbi når 
hun cykler til Nørresundby - ca. en gang om 
ugen.
Om attraktivitet som fremmende eller hæm-
mende for brug af byens rum, siger KJ: ’altså 
Kennedy Plads Aalborg Havnefront
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så hvis man ikke lige ved hvor man skal mødes, 
skal gå hen, altså hvis man er inde for at få noget 
at spise eller skal finde et sted at mødes, jamen 
så er det jo altså...så foreslår man jo de steder 
som man egentlig synes godt om.’ 22.02 KJ, pige, 
17 år, Hasseris Gymnasium 
KJ bruger ikke eks. Kildeparken til bare at gå 
en tur i. ’Men altså foreksempel når jeg sådan 
cykler, jeg cykler tit inde i byen, så kan man da 
godt, altså så cykler jeg sådan tit den vej hvor 
jeg synes det er hyggeligt at cykle den vej og det 
kunne godt være igennem der.’ 22.52 KJ, pige, 17 
år,Hasseris Gymnasium
KJs vej til og fra skole: ’Jeg tager bussen ud til 
ca. omkring storcenteret og så holder min cykel 
derude og så cykler jeg i skole. Men det... jeg 
tror den hedder Letvedvej den jeg cykler på ud 
til Hasseris Gymnasium.’ 23.31 KJ, pige, 17 år, 
Hasseris Gymnasium 
KJ har så ca.2-3 km i skole på cykel. 
’Så er det tit jeg cykler på arbejde[...]Jeg cykler 
igennem Boulevarden og så derned [til Biblio-
teket] og jeg kommer ude fra skolen, det er ad 
Hasserisgade her og så ind.’ 24.27 KJ, pige, 17 år, 
Hasseris Gymnasium 
Når hun skal hjem igen cykler hun op på 
Vesterbro og ud mod Storcenteret ad Hobro-
vej, det er ca. 6-7 km på cykel hvor efter hun 
har ca. 15 min i bussen. 
’Men jeg sparer faktisk tid ved at cykle noget af 
vejen, for ellers så skulle jeg med en bus helt ind 
til Kennedy arkaden og så med en ny bus tilbage.’ 
25.25 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
KJ cykler også nogle gange til teori i Lollands-
gade. 
’Jeg kan også godt sådan lide at cykle, og jeg spa-
rer også tid på det, og så er det også bare sådan 
så får man rørt sig lidt når man har siddet i sko-
len.’ 25.50 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
’Så er man sådan fri for at cykle en tur når man 
bruger cyklen til at komme frem og tilbage på. 
Altså så er det så sådan ligsom en del af ens 
hverdag i stedet for at det sådan skal være noget 
udover.’ 26.16 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymna-
sium 
[kønsforskellige brug af byen]
’Det er planlagt, det er fordi, det er jo ikke sådan 
som hvis det nu var fordi jeg boede et eller andet 
sted inde i byen, så kunne man lige hurtigt 
smutte over eller hurtigt aftale men nogen. Det 
tager lidt tid for mig at komme ind til byen så 
det er sådan altså så aftaler man at man skal 
mødes et eller andet sted, nogle piger eller et eller 
andet, og så er man derinde sammen. Altså for-
eksempel i Kildeparken eller tager ind og shop-
per, så det er sådan planlagt.’ 27.27 KJ, pige, 17 
år, Hasseris Gymnasium. 
Til hvornår de planlægger disse aftaler siger 
KJ: ’Det kan jo både være sådan en uge før[at en 
aftale planlægges], det kan også bare være sådan 
om eftermiddagen, at vi skal ud at shoppe.’ 27.42 
KJ, pige, 17 år,Hasseris Gymnasium 
Hvor tidligt en aftale laves afhænger af hvor 
mange der skal med. ’Det kommer an på hvor 
mange der skal med. Hvis det bare er med en 
anden veninde, så kan det være en time før, hvis 
vi er mange som aftaler, jamen så skal man jo 
sige det lidt tidligere ud hvis man sådan skal 
sørge for at alle er med.’ 28.09 KJ, pige, 17 år, 
Hasseris Gymnasium
Om brug af byen også altid er formålsbestemt 
siger KJ: ’Nej nogen gange er det også bare 
sådan efter arbejde, lige kigge butikkerne og 
sådan noget.[...]Sådan lige trække cyklen ned 
igennem gågaden og kigge sådan lidt, hvad der 
lige... Altså bare sådan kigge lidt vinduer.’ 29.27 
KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
Dette kan altså sagtens foregå alene. Det er 
typisk ned igennem algade og så kan hun også 
godt finde på at cykle ned igennem Bispens-
gade hvis det er. Det er tit for bare at kigge vin-
duer men ’Jeg tror altid jeg går ind i de samme 
butikker.’ 29.53 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gym-
nasium 
’Det er nok mest ned igennem Algade for den 
går jeg altid igennem sådan når jeg er på vej 
tilbage til arbejde, så kigger jeg lige H&M og 
Salling og Loftet og sådan....’ 30.25 KJ, pige, 17 
år,Hasseris Gymnasium
’Jeg tror det er sådan mest i weekenden at jeg 
sådan aftaler med en veninde, fordi det er tit så 
ser man hinanden meget, så kommer man ikke 
rigtig sådan ind i alle butikkerne. Så er det mere 
sådan lørdag at man aftaler at nu skal man lige 
ind [til byen]alle sammen.’ 31.07 KJ, pige, 17 år, 
Hasseris Gymnasium  
I så fald aftaler de det et par dage i forvejen, 
torsdag eks. hvis det er lørdag de skal ind til 
byen.
Om drenge og pigers forskellige brug af by- og 
parkrummene siger KJ: ’Jeg ved det ikke rigtigt 
[om drenge og piger bruger byen forskelligt], jeg 
tænker ikke sådan rigtigt over det.... jeg tror 
drenge de sådan mere sådan, så sidder de bare 
og hænger lidt.’ 31.55 KJ, pige, 17 år,Hasseris 
Gymnasium 
Det mener KJ ikke at de som piger gør på 
samme måde: ’Så er det mere sådan at vi sid-
der og hygger lidt.’ 32.09 KJ, pige, 17 år,Hasseris 
Gymnasium. 
Så er det mere noget med at sidde på café og 
måske få noget at spise. Det aftaler de i forve-
jen.
KJ ved ikke om hun synes hun bruger byen 
mere end drengene gør: ’Jeg synes jeg bruger 
den [byen] ret meget, for jeg er jo tit derinde...’ 
32.43 KJ, pige, 17 år,Hasseris Gymnasium 
Det er mest piger KJ ser derinde og de kigger 
ofte på butikker. 
’Jeg tror mere drengene de tager derind fordi 
så skal de et eller andet bestemt, ind i en eller 
anden butik for at købe et eller andet bestemt, 
hvor at piger, det er sådan mere at vi bare går 
derind og kigger lidt og sådan køber lidt rundt 
omkring. Og måske også sådan har planlagt 
det lidt i forvejen hvor drengene det er sådan 
mere [impulsivt].’ 34.01 KJ, pige, 17 år,Hasseris 
Gymnasium 
KJ mener godt at de som piger kunne finde 
på at køre ind til byen uden at aftale det som 
sådan, men siger: ’Tit så er det fordi der er et 
eller andet formål. Så er det fordi man skal finde 
en eller anden gave til en eller anden, eller man 
skal..det ved jeg ikke... eller man lige aftaler at 
man lige skal ind og kigge nogle butikker eller 
noget.’ 34.23 KJ, pige, 17 år,Hasseris Gymna-
sium 
Bare at lulle lidt rundt og fordrive tiden: ’det 
kommer også lidt an på hvem man er sammen 
med synes jeg. Altså det [at lulle rundt i byen] 
kan godt være hyggeligt nok nogle gange og bare 
sådan en hverdag fordi der sådan sker meget og 
man kan gå og kigge på alle mulige mennesker 
derinde, så det kan det jo godt være, men jeg 
synes næsten altid når man er derinde så er det 
fordi jeg sådan skal et eller andet.’ 34.59 KJ, pige, 
17 år,Hasseris Gymnasium
Om byens fysiske indretning og udseende, 
siger KJ: ’Jeg tror jeg tænker sådan meget over 
hvordan det ser ud [i byen], der hvor jeg sådan 
er. Jamen om der sådan er pænt og rent og om 
der sådan er grønt og planter og.. ja og sådan 
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nogle ting. Om jeg sådan har lyst til at være der.’ 
35.39 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
Til hvad der er vigtigst mennekser eller byrum, 
siger KJ: ’Det er vigtigst dem jeg er sammen 
med.’ 36.15 KJ, pige, 17 år,Hasseris Gymnasium 
’Jeg tror det er sådan generelt at man har det 
sådan lidt at når man altså ser sådan nogle 
[misbrugere eller rockertyper] at man så tænker, 
okay her gider vi ikke at være.’ 36.44 KJ, pige, 17 
år, Hasseris Gymnasium 
’Det generer mig ikke så meget når jeg er sam-
men med nogen måske, så tænker jeg ikke så 
meget over hvem der ellers er der. Men jeg tror 
hvis jeg var alene så ville jeg tænke meget mere 
over det, hvem der ellers er der.’ 37.35 KJ, pige, 
17 år, Hasseris Gymnasium 
’Jeg synes det er mest hvis man sidder et eller 
andet sted, så kigger jeg meget på mennesker, 
men det er sådan mest fordi der er helt vildt 
mange forskellige mennesker inde i byen. Jeg 
tror mest jeg bare sidder og kigger lidt over hvor 
mange slags mennesker der er. Det er sådan lidt 
sjovt at sidde og kigge på mennesker. Jeg tror det 
bare er sådan noget som jeg sidder og falder lidt 
i staver over...’ 38.37 KJ, pige, 17 år, Hasseris 
Gymnasium. 
Det er vigtigt at der er andre mennesker fordi: 
’Det skaber jo sådan lidt liv og man er sådan lidt 
mere tryg når der er mange mennesker omkring.’ 
38.52 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
Om hvorfor siger KJ; ’jeg tænker at det er mere 
hvis nu man går alene et sted om aftenen at det 
er mere rart hvis der er mange mennesker i ste-
det for ikke mange mennesker. også selvom man 
ikke kender dem der er der, så giver det bare en 
eller anden form for tryghed at der ligesom ikke 
sker noget når der er mange mennesker.’ 39.24 
KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
’Jeg synes ikke det er så vigtigt sådan om dagen 
som om aftenen at der er så mange mennesker, 
men inde i byen der er der jo altid mange men-
nesker...’ 39.42 KJ, pige, 17 år,Hasseris Gymna-
sium 
[beskyttelsemod vold og kriminalitet]
’Altså om aftenen, det er jo nok der jeg føler mig 
mest utryg, hvis jeg er alene. Altså sådan forek-
sempel hvis jeg nu cykler hjem om aftenen og 
der så er mørkt og der ikke er så mange men-
nesker hvis jeg nu cykler på nogle små gader. Så 
synes jeg ikke det er særlig rart.’ 40.35 KJ, pige, 
17 år, Hasseris Gymnasium 
’Jeg ville foreksempel cykle over broen når jeg 
har sovet ovre ved min søster [i Nørresundby] 
og det synes jeg ikke er særlig rart når man er 
sådan helt alene. Eller fra en veninde hvis nu 
man cykler hjem, det er helller ikke rart.’ 40,57 
KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
’Det er mest sådan de små gader [jeg ikke bryder 
mig om]. Når man sådan kommer ud på Vester-
bro og Hobrovej... det synes jeg ikke er sådan så 
klamt.’ 41.11 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymna-
sium 
’Jeg cykler nok kun alene hvis det er sådan en 
hverdagsaften og det ikke er sådan helt vildt 
sent, ellers så plejer jeg sådan at tage bussen eller 
mine forældre henter mig eller jeg følges med en 
hjem.’ 41.40 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymna-
sium 
’Jeg tænker ikke sådan over det [at føle sig ube-
skyttet mod vold og kriminalitet]om dagen. Og 
det tænker jeg at det betyder at jeg sådan føler 
mig tryg nok. Der synes jeg ikke sådan at jeg har 
nogle problemer med at gå rundt og cykle rundt 
alene.’42.10 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymna-
sium  
’Jeg har ikke sådan oplevet at der er nogen der 
har fortalt at de er blevet overfaldet eller sådan 
noget. Altså der er engang en der er fulgt efter 
min veninde på vej hjem. Det var i Hasseris, 
dernede ved den der fodboldklub, Freja, hvor 
hun cyklede hjem og der var en der fulgte efter 
hende.’ 43.15 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymna-
sium 
Om hvordan KJ reagerer på sådan en situation 
siger hun: ’Jeg tror bare at det sådan ligger lidt i 
baghovedet når man så hører sådan nogle histo-
rier, om at der er sket et eller andet, eller man ser 
nyheder og der er nogen der bliver overfaldet og 
det er sådan noget jeg tænker over, fordi det nok 
er mørkt når man cykler alene, så tænker man 
på sådan noget.’ 43.46 KJ, pige, 17 år,Hasseris 
Gymnasium 
Det er noget de i venindeflokken taler om: ’Ja 
fordi jeg tror vi sådan tænker over at vi skal 
passe på hinanden, og at vi ikke skal gå alene 
og at vi følges ad og holder øje med hinanden.’ 
44.09 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
Typisk er det ved: ’Så sover vi ved hinanden og 
så følges man jo ad hele vejen hjem [...]. Eller 
hvis der er nogen der cykler alene hjem, så lige 
få dem til at skrive at de er kommet frem eller 
sådan ringer til dem.’44.35 KJ, pige, 17 år, Has-
seris Gymnasium 
Om hvorvidt der er nogle steder KJ helst und-
går at gå siger hun: ’Altså jeg er jo sådan mest på 
gågaderne og Boulevarden. Altså jeg undgår lidt 
de her sådan små gader herude, fordi jeg ikke 
rigtig sådan kan finde rundt. Altså alle de her 
små gader der stikker ud sådan fra Danmarks-
gade og heroppe af. Jamen fordi de er så små og 
jeg kan ikke finde rundt derude og der er jo ikke 
så mange mennesker herude på de små gader 
som der er på Gågaden. Der er der jo tit mange 
mennesker.’ 45.45 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gym-
nasium 
’[Når jeg går på de store gader]Så er det fordi det 
er der alle butikkerne er og der er mange menne-
sker.’ 46.00 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
Det er bl.a. det at KJ ved at hun kan finde rundt 
på de store gader der gør at hun går der, fordi 
hun føler sig mere tryg der og ikke så nemt bli-
ver forvirret. 
’Når jeg går i de gader jeg sådan kender, så tæn-
ker jeg ikke så meget over hvor det nu lige er jeg 
er, for det ved jeg jo godt.’ 46.58 KJ, pige, 17 år, 
Hasseris Gymnasium 
Det er vigtigt for KJ at kunne bevare overblik-
ket over hvor hun er. KJ tror ikke rigtigt at hun 
tænker over at der er nogle steder hun ikke vil 
gå fordi hun føler sig utryg/ubeskyttet, nogle 
steder hun i hvert fald aldrig ville gå.  
’Jeg tror ikke jeg kunne finde på at gå igennem 
[Kildeparken] om aftenen, hvis jeg var alene. Jeg 
tror det er mest fordi der er mørkt og der er ikke 
så mange mennesker og man ved ikke lige hvem 
de mennesker der er der, så er og den er heller 
ikke sådan oplyst.’ 48.27 KJ, pige, 17 år, Hasseris 
Gymnasium 
Det er vigtigt for KJ at der er lys og hun siger: 
’Altså på de store veje der er nok lys, der er lyg-
tepæle og det er der også på de små veje, men 
foreksempel Kildeparken, der er mørkt. Altså så 
tror jeg bare at jeg undgår de steder der er mørkt 
når der er aften, og  så går de steder hvor der er 
meget lys. Jeg tror bare at jeg sådan føler at så 
kan der ikke ske noget når der er lys, og der er 
jo også altid flere mennesker der hvor der er lys.’ 
49.09 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
Til hvilke mennesker der må være til stede når 
hun går om aftenen, siger KJ: ’Nej det er ikke 
ligemeget [hvem der er tilstede] men det bliver 
lidt mindre ligemeget, hvis man kan sige det 
sådan. Jeg føler mig altid mere tryg når jeg er 
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sammen med nogen end når jeg er alene synes 
jeg.’ 49.33 KJ, pige, 17 år,Hasseris Gymnasium 
Hvor mange de skal være sammen, siger KJ: 
’Altså jo flere jo bedre, men bare to sådan at 
man ikke er alene altså.’ 49.49 KJ, pige, 17 år, 
Hasseris Gymnasium 
Det er dog ikke ligegyldigt hvem de andre 
mennesker på gaden er: ’Nej jeg ville ikke bryde 
mig om hvis det sådan var misbrugere eller 
sådan noget der sad over det hele eller... altså 
man vil jo helst at det er sådan nogle normale 
mennesker.’ 50.12 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gym-
nasium 
Hvem der sådan er de normale mennesker 
siger KJ: ’Altså sådan dem der har et formål 
med at være der. Dem der sådan er på vej et eller 
andet sted hen, at de sådan er lidt mere normale 
end dem som bare sidder, altså om aftenen, altså 
det synes jeg virker sådan lidt mere trygt. Altså 
hvis man sådan ser travl ud eller er på vej et 
eller andet sted hen så virker det sådan i orden 
at være der eller.., end hvis det er sådan er en 
der bare står og kigger mærkeligt, så bliver man 
sådan mere...altså bange eller utryg, fordi man 
tænker hvorfor står du bare der og kigger.’ 51.02 
KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
’Altså det er sådan lidt underligt om det er 
drenge eller piger. Det kommer sådan mere an 
på hvad for nogle typer det er tror jeg. Altså det 
skal være nogle typer som ikke ser ud som om 
at de har til hensigt at gøre en noget.’ 51.49 KJ, 
pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
’Foreksempel hvis der står sådan en fuld gruppe 
og hvis man foreksempel går forbi, så altså, så 
går jeg sådan hurtigt forbi og nogen der bare 
sådan står og hænger og ser ud som om de ikke 
har noget at lave, så synes jeg også at så går jeg 
sådan hurtigt forbi, fordi man tænker at de kan 
nok godt finde på at gøre et eller andet. Jeg tror 
også at sådan nogle der er meget forskellige fra 
en selv så, ja hvis man sådan tænker hun min-
der sådan om mig så er det trygt, men hvis det 
er en der er meget forskellig så, ja så har man 
også nogle fordomme og så ja undgår man dem.’ 
53.27 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
Det vil meget være de små gader KJ ikke går 
hen i om natten. Det er bare sådan generelt 
ikke sådan et bestemt sted. KJ går de steder 
hvor: ’Altså steder man kender og steder hvor 
der er lys.’ 54.17 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gym-
nasium 
Tre faktorer som ville få KJ til at føle sig mere 
beskyttet mod vold og kriminalitet: ’Altså lys og 
hvis jeg er sammen med nogen og hvis der er 
mange mennesker.’ 54.59 KJ, pige, 17 år,Hasseris 
Gymnasium 
’Jeg synes ikke jeg ser politibetjente særlig tit. 
Men altså selvfølgelig hvis man ser dem, så føler 
man sig mere tryg. Men det er jo mest sådan 
hvis de går sådan på gaden om aftenen, altså det 
er jo ikke lige så tit man møder en betjent når 
man sådan cykler hjem om aftenen, altså. Det 
sker ikke. Og jeg tror også at hvis jeg vidste at 
et sted var overvåget, så ville jeg nok være mere 
tryg sådan automatisk. foreksemel nogle skilte 
hvor der  står at der er overvåget, altså som alle 
kan se, så tænker man jo at det er et trygt sted.’ 
55.56 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
KJ har det ok med Jomfru Ane Gade: ’Altså 
man hører at der sker mange ting derinde [i 
Jomfru Ane Gade], men jeg har faktisk aldrig 
sådan selv oplevet at der er sket noget. Og så tror 
jeg sådan at jeg føler mig rimelig tryg ved det 
fordi det, altså der er mange mennesker og der 
er også tit meget politi og man er altid sammen 
med nogen når man er derinde. Jeg tror det er 
mere sådan når man skal derfra at det bliver 
utrygt.’ 56.35 KJ, pige, 17 år,Hasseris Gymna-
sium 
Når KJ skal hjem fra byen om natten bliver hun 
måske hentet at sine forældre og så følges hun 
med en derhen hvor forældrene holder. ’Jeg går 
sådan set aldrig alene når jeg er derinde [i Jom-
fru Ane Gade].’ 56.57 KJ, pige, 17 år,Hasseris 
Gymnasium 
Hun tager nogle gange bussen hjem fra byen, 
men så er der nogen der følger hende ned til 
bussen. ’Det [at tage bussen hjem fra byen om 
natten]synes jeg egentlig ikke er så slemt. Det 
er som om når jeg er inde i bussen så...[er det 
trygt]. Også foreksempel hvis jeg tager bussen 
hjem om aftenen oppe fra Kennedy Arkaden. Jeg 
kan godt sådan synes at det er utrygt sådan på 
Kennedy arkaden, men så når jeg kommer ind 
i bussen så er det nogenlunde de samme men-
nesker som man er i bussen med, man sad og 
ventede med, men jeg synes egentlig at jeg føler 
mig mere tryg inde i en bus.’ 57.51 KJ, pige, 17 
år,Hasseris Gymnasium 
’Sådan om aftenen synes jeg det  [Kennedy 
Arkaden]er [utrygt] men det er også fordi der 
er mange hjemløse som sidder derinde, og der 
går mange igennem derinde, som egentlig ikke 
har noget at gøre.’ 58.14 KJ, pige, 17 år,Hasseris 
Gymnasium 
Om hvorfor de hjemløse gør stedet utrygt siger 
KJ: ’jeg har engang prøvet at der var sådan en 
[en hjemløs]der råbte af en derinde [i Kennedy 
Arkaden]. Råbte af sådan en indvandrer og det 
synes jeg sådan var enormt ubehageligt, men 
det var så den ene gang, men ellers så er de [de 
hjemløse]bare derinde, de har aldrig gjort mig 
noget.’ 58.38 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymna-
sium 
Om KJs reaktion i den pågældende episode 
hvor der blev råbt af hinanden: ’Der var jeg 
sammen med nogle veninder derinde og der 
gik vi sådan væk fra den der bænk vi sad på. 
Der synes jeg ikke det var rart så der gik vi væk.’ 
58.55 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
Om hvor tit KJ skal vente på Kennedy Arkaden 
siger hun: ’Det er når jeg ikke cykler, så tager 
jeg bussen og så skal jeg vente nede på Kennedy 
Arkaden. Men det er ikke så tit at jeg er der-
inde om aftenen.’ 59.15 KJ, pige, 17 år, Hasseris 
Gymnasium 
’Jeg tror sådan at mine forældre har det bedre 
med at så vil de hellere komme og hente mig 
end at jeg skal sidde og vente, hvis nu busserne 
ikke passer, hvis der er en halv time hvor jeg skal 
sidde og vente derine. Så vil de hellere hente mig, 
end hvis det vare lige er fem minutter.’ 59.36 KJ, 
pige, 17 år,Hasseris Gymnasium
[internettet]
’Jeg står op kl. 7 ca. Så nogle gange er jeg lige 
i et hurtigt bad, hvis jeg ikke har været i bad 
aftenen før. Så smørrer jeg min madpakke og 
spiser og gør mig klar, og så går jeg op til bussen 
kvarter i ca. Og så tager jeg bussen ud til cente-
ret, det tager sådan et kvarter ca., så der er jeg 
ude klokken otte. Og så går jeg ned til min cykel 
og så cykler jeg i skole og så er jeg i skole sådan 
kvarter over otte. Og så går jeg ind, ja for jeg når 
sådan lige ind.’ 1.00.53 KJ, pige, 17 år, Hasseris 
Gymnasium 
KJ har computeren med i skole. 
’Den [computeren]bruger jeg i hver time undta-
gen når jeg har matematik.’ 1.01.01 KJ, pige, 17 
år, Hasseris Gymnasium 
At tænde computeren er det første KJ gør, da 
hun tager noter på den.  
Når hun kommer ind i klassen: ’Så tager jeg 
selvfølgelig min jakke af, og tager bøgerne op 
og tænder computeren.’ 1.01.15 KJ, pige, 17 år, 
Hasseris Gymnasium 
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’Det første jeg sådan lige gør er at tjekke mail 
og facebook.’ 1.01.24 KJ, pige, 17 år, Hasseris 
Gymnasium 
Det er statusopdateringer KJ tjekker på face-
book, om der er nogen der har skrevet til 
hende eller der er lagt billeder ind. 
’Det er sådan lige de ting jeg logger på først, og 
så er jeg sådan klar til at lytte efter bagefter, 
altså facebook og mail.’ 1.02.13 KJ, pige, 17 år, 
Hasseris Gymnasium 
MSN logger automatisk på og kører hele tiden. 
’Det [facebook] er næsten altid på men nogen 
timer er det ikke. det kommer lidt an på hvad 
vi har og hvor vigtigt det lige er at høre efter.’ 
1.02.49 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
’Det [at skrive sammen med nogle fra klassen]
kan jeg godt finde på, men det er ikke sådan helt 
vildt meget jeg skriver. Jeg kan også godt finde 
på at logge af, hvis nu man ikke lige synes man 
kan følge med. Så logger jeg af, men bare sådan 
stille og roligt. Det er jo også tit at vi sender 
noter til hinanden og sådan noget, hvis vi har 
været i gruppearbejde og sådan noget. Det gør vi 
også over MSN.’ 1.03.13 KJ, pige, 17 år, Hasseris 
Gymnasium 
Hvad der udover noter bliver lavet på compu-
teren i skolen siger KJ: ’Så kan man sidde og 
kigge på tøj, altså på nettet. På asos.com eller 
h&m.com eller topshop.com - det tror jeg det er 
dem jeg er mest inde på. Også bare sådan nogle 
sjove sider man kan være inde på. Der er sådan 
nogle som youtube foreksempel eller der er 
sådan nogle på facebook hvis der er sådan nogle 
henvisninger til sådan nogle videoer, så kan 
man jo også godt lige sidde og se dem.’ 1.03.53 
KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
’Det er mest sådan hvis nu man sidder ved siden 
af en, så kan man godt lige sidde og kigge det 
[tøj på nettet]sammen. Jeg sidder ikke sådan og 
linker og siger se lige det her. Jamen så kan man 
jo bare sidde sådan og bladre lidt i det [når man 
sidder to om computeren].’ 1.04.37 KJ, pige, 17 
år, Hasseris Gymnasium 
’Jamen jeg synes det er mest sådan facebook der 
bliver tjekket der om morgenen, så bliver det 
lukket ned igen og så kan man lige lukke det 
op igen i næste time og se om der er sket noget 
nyt.[...] Jeg kan jo godt bare have siden åben og 
så minimere den, og så kan man lige åbne den 
en gang imellem og se om der er sket noget nyt.’ 
1.05.24 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
I pausen bruger KJ ikke rigtigt sin computer, 
den bliver bare stående i klassen. 
I spisefrikvarteret: ’Så spiser vi inde i klassen 
eller oppe i Oasen eller oppe ved et bord, og så 
sidder vi jo bare og spiser eller snakker eller ja...
[...] Der sidder vi jo bare mest og snakker om 
bare sådan alle mulige ting. Det er ikke det vi 
har kigget på på computeren i timen vi snakker 
om på den måde.’ 1.06.20 KJ, pige, 17 år, Has-
seris Gymnasium 
Det er de samme mennesker KJ snakker med 
i frikvarteret som online: ’Ja men  altså face-
book og MSN det bruger jeg også sådan til folk 
der sådan er langt væk. At snakke med dem og 
det er jo ikke dem fra klassen men det er også 
dem fra klassen.’ 1.06.46 KJ, pige, 17 år,Hasseris 
Gymnasium 
Om timerne efter frokost siger KJ:  ’Jeg tror jeg 
bruger det [internettet] lidt mindre i de sidste 
timer, med mindre at... eller hvis jeg keder mig 
rigtig meget så bruger jeg, eller så kigger jeg, der-
inde hele tiden. Men altså sådan i løbet af, eller 
indtil kl 12, så har man ligesom fået kigget det 
hele og så er der ikke rigtig mere man rigtig kan 
kigge og så, altså så bruger jeg det mindre der.’ 
1.07.27 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium
’Jeg er også lige tit inde, ja sådan at tjekke nyhe-
derne. På dr.dk og politikken og ekstra bladet.’ 
1.07.49 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium
Efter skole: ’Så skal jeg jo på arbejde. Et par 
gange om ugen ca., inde på hovedbiblioteket. Ja 
det er lige efter skole eller altså det er ikke så vig-
tigt hvornår jeg lige kommer derind.’ 1.08.18 KJ, 
pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
’For det meste så tager jeg bare direkte derind 
[på Hovedbiblioteket for at arbejde] men nogle 
gange hvis jeg lige ved at jeg skal ind i den butik, 
jeg skal købe det, altså så gør jeg det og så møder 
jeg bare lidt senere.’ 1.08.41 KJ, pige, 17 år, Has-
seris Gymnasium 
KJ føles tit med veninderne fra skolen hvor de 
følges den del af vejen hvor de skal samme vej, 
men de følges ikke helt ind til byen.  Der bliver 
snakket af inden de skilles på vej hjem.
’Når vi sådan skriver sammen, så er det tit for-
eksempel hvis det er dem fra klassen jeg skriver 
med, så er det hvad der sker lige nu og, åh hvor 
er det bare kedeligt, eller et eller andet. Og altså 
når vi cykler fra skole eller sådan noget, så er 
det bare sådan almindelig ting vi snakker om, 
hvad man skal eller et eller andet, hvad man har 
oplevet.’ 1.09.47 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gym-
nasium
KJ kan godt tjekke mails på arbejde, men gør 
det ikke. 
’Nogle gange foreksempel hvis jeg skal et eller 
andet efter jeg har været på arbejde, sådan lige 
har en halv time, så kan jeg godt finde på bare 
lige at sætte mig ned med min computer derinde 
og logge på nettet.’ 1.10.15 KJ, pige, 17 år, Has-
seris Gymnasium 
Efter arbejde cykler KJ til Skalborg og tager 
cyklen derfra. 
’Så er klokken tit halv syv og så skal jeg jo spise 
og lave lektier.’ 1.10.35 KJ, pige, 17 år, Hasseris 
Gymnasium
Computeren bliver så brugt til at lave nogle 
lektier på, og til at tjekke hvad hun har for og 
’Den [computeren] er næsten tændt lige fra jeg 
kommer hjem.’ 1.10.56 KJ, pige, 17 år, Hasseris 
Gymnasium 
Computeren bliver under lektierne også bare 
brugt til at høre musik på, og  MSN og face-
book er også kørende. 
MSN og Facebook bliver også brugt mens KJ 
laver lektier til: ’Det  er ikke nødvendigvis om 
lektier [at KJ og vennerne snakker sammen vir-
tuelt mens de laver lektier],det kan godt være 
om hvad er det lige sådan at vi skal lave eller 
hvis man lige skal aftale et eller andet, at vi lige 
skriver bare for at skrive.’ 1.11.29 KJ, pige, 17 år, 
Hasseris Gymnasium 
Computeren bliver typisk slukket ca kl 22. 
’Det [internettet] er jo åbent hele dagen oppe i 
skolen, men det er jo ikke sådan at jeg bruger 
det hele tiden. Det er bare sådan minimeret, det 
kører.’ 1.11.57 KJ, pige, 17 år,Hasseris Gymna-
sium 
KJ mener at hun er online fra 8-15 og fra 20-22 
hver dag også selvom det ikke er hele tiden at 
hun bruger nettet aktivt.
Om at være fysisk sammen med veninderne 
og vennerne siger KJ: ’Det er mest sådan når vi 
har aftalt det. Det er tit men det er ikke sådan 
lige pludseligt, sådan oppe i skolen, skal vi hjem 
til dig. Det har vi faktisk mest sådan aftalt i 
forvejen. Men jo, sådan et par gange om ugen 
tror jeg [at KJ er fysisk sammen med venner/
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veninderne].’ 1.12.57 KJ, pige, 17 år, Hasseris 
Gymnasium
Det at kunne snakke sammen online afløser 
nogle gange det at være sammen fysisk. 
’Altså hvis man føler sig sådan lidt alene, hvis 
det bare har været en lang dag på skole og på 
arbejde og  man ikke lige har tid til at være sam-
men med dem, så er det rart at man lige kan 
skrive med dem, så man sådan lige ved hvad der 
foregår eller bare sådan lige ved hvad der sker i 
deres liv, så er man opdateret eller hvad nu man 
kan sige.’ 1.13.37 KJ, pige, 17 år,Hasseris Gym-
nasium. 
’Jeg tror jeg bruger det [at skrive sammen online]
lidt som en erstatning, fordi jeg føler sådan lidt 
alligevel at man holder kontakten men ikke ses.’ 
1.14.02 KJ, pige, 17 år,Hasseris Gymnasium 
’Det giver jo ikke helt det samme, det er jo ikke 
de samme ting man sådan snakker om. Altså 
hvis det er sådan nogle vigtige ting, så mødes 
man jo, det er jo også sådan når man sådan 
snakker sammen altså sådan ansigt til ansigt at 
man sådan mere sådan kommer i dybden eller 
ja, sådan mere åbner op for hinanden men ikke 
bare sådan når man lige skriver en sms.’ 1.14.34 
KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
Man kan altså ikke bare skrive om de samme 
ting som man kan snakke om når man er sam-
men fysisk.
Om at shoppe på nettet siger KJ: ’Altså hvis det 
er asos eller topshop som der ikke lige ligger i 
Aalborg, så kan jeg godt finde på at købe det 
[tøj]på nettet, men hvis det er noget hvor jeg ved 
at der findes en butik sådan tæt på som har det, 
så gør jeg ikke [køber tøjet på nettet].’ 1.15.13 KJ, 
pige, 17 år,Hasseris Gymnasium 
’Det er jo de mærker som man ikke kan få i 
Aalborg at jeg kigger på på nettet, men jeg kig-
ger også på h&ms hjemmeside, men det er bare 
sådan mest fordi det bare sådan er hurtigt at 
skabe sig et overblik.’ 1.15.53 KJ, pige, 17 år, 
Hasseris Gymnasium 
’Hvis jeg har set at der er noget flot som man 
også kan få i Aalborg, så kigger jeg efter det i 
byen fordi at så kan man også lige prøve det og 
se hvad størrelse det skal være.’ 1.16.03 KJ, pige, 
17 år, Hasseris Gymnasium 
’Jeg synes også at det skaber sådan et bedre over-
blik ved at kigge på nettet.’ 1.16.21 KJ, pige, 17 
år, Hasseris Gymnasium. 
Det kan gøres i skoletiden og det er hurtigere. 
Til hvor KJ tror hun bruger mest tid, på nettet 
eller ude i butikkerne, siger KJ: ’Jeg tror faktisk 
at jeg bruger mest tid ude i butikkerne. Fordi det 
tager jo altid længere tid når man sådan er ude 
i en butik, end det er bare lige at klikke det igen-
nem på nettet, fordi der skal man jo... fordi man 
skal jo gå rundt og sådan noget og det tager jo 
længere tid end bare at klikke, og man skal jo 
også sådan prøve tøjet og mærke tøjet.’ 1.17.12 
KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium. 
Det er vigtigt for KJ at prøve tøjet før hun køber 
det, fordi det jo ikke er sikkert at tøjet sidder 
flot på en, selvom det sidder flot på model-
lerne og samtidig mærke kvaliteten: ’Det er jo 
ikke tit at bare fordi det sidder flot på model-
ler at det så sidder flot på én. Og så også bare 
at kunne mærke er det sådan noget der bliver 
nulret hurtigt, altså sådan noget, det er jo ikke 
altid at man kan se det på billeder, med mindre 
man sådan ved ca., som foreksemel hvis man nu 
køber bukser over nettet, hvis man kender mær-
ket, så ved man hvad det er for noget.’ 1.17.48 
KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
KJ køber ikke ’småting’ - som accessorize- på 
nettet: ’Ja fordi det er jo også sådan.. altså så 
koster det 100kr. at få det sendt og så gider man 
jo ikke købe sådan en ting til 30 kr.’ 1.18.06 KJ, 
pige, 17 år, Hasseris Gymnasium
Om shoppeturene som typisk ligger lørdag 
formiddag: ’Altså det kan også godt være efter 
skole, men tit så aftaler man at så skal man lige 
kigge ordentligt på det hele, fordi det har man 
jo ikke lige tid til hvis man har fri efter skole og 
byen lukker halv seks.’ 1.18.33 KJ, pige, 17 år, 
Hasseris Gymnasium 
Efter skoletid vil en shoppetur typisk vare en 
time til halvanden, hvorimod den en lørdag 
typisk vil starte kl 10: ’Altså så kan man jo godt 
aftale at mødes derinde kl 10 når de [butik-
kerne]åbner og så til kl. 15 eller sådan noget.’ 
1.18.48 KJ, pige, 17 år,Hasseris Gymnasium 
’Hvis det sådan er efter skole, så når man jo ikke 
sådan det hele, så er det mere sådan at man lige 
cykler den her vej [...][Algade], men så synes 
jeg at så er det tit fordi man skal et eller andet 
bagefter også.’ 1.19.30 KJ, pige, 17 år,Hasseris 
Gymnasium 
KJ bruger altså det tidsrum der opstår mellem 
to aftaler til at shoppe. ’Hvis man lige har en 
time eller et eller andet inden man skal noget, så 
kan man lige kigge butikker.’ 1.19.38 KJ, pige, 17 
år,Hasseris Gymnasium 
Om lørdagen: ’Så [om lørdagen på shoppetu-
ren] er det måske sådan at man mødes oppe på 
busterminalen og går ned gennem Boulevarden 
og så tager man hele Algade og så måske også 
stikvejene og så man måske går gennem Salling 
ud på Nytorv og så ned og så hele Bispensgade 
også.’ 1.20.03 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymna-
sium 
’Når man planlægger de der ture der[shoppeturen 
lørdag formiddag]så er det typisk sådan fordi jeg 
synes at nu mangler jeg tøj, og så har jeg sådan 
en intention om at købe mere sådan, men det er 
ikke altid at jeg sådan får købt mere egentlig end 
når jeg bare lige er derinde en time, fordi jamen 
det er lige så meget at hygge sig og så få set alt 
det der er derinde.’ 1.20.34 KJ, pige, 17 år, Has-
seris Gymnasium 
Meget af tiden går altså også bare med at kigge 
en masse tøj og snakke. 
’Det er måske sådan en gang hver anden måned 
at man tager sådan en ordentlig tur ind.’ 1.20.57 
KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium. 
De er så typisk en tre-fire stykker højest. 
’Det [shoppeturen]er bare sådan en undskyld-
ning for at mødes lidt. Det er også tit så går 
snakken bare lidt bedre hvis man laver et eller 
andet, i stedet for bare at sidde og kigge. Jo jo vi 
snakker da en masse, fordi meget af tiden går jo 
også bare med at gå rundt.’ 1.21.40 KJ, pige, 17 
år, Hasseris Gymnasium 
’Altså i skolen der er jo også mange andre men-
nesker, der snakker man jo sådan lidt mere 
sådan om alting. Men der er selvfølgelig også 
mange mennesker i byen, men det kommer 
måske lidt nemmere når man også sådan går og 
hygger og sådan.’ 1.22.19 KJ, pige, 17 år, Has-
seris Gymnasium 
’Jeg synes facebook og MSN det er sådan mere 
overfladisk og altså sådan hvis man skal aftale 
eller... men det er ikke sådan nogle vigtige ting.’ 
1.22.43 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
Med de vigtige ting, mener KJ sådan noget 
med følelser.
’Dem [de vigtige ting] snakker vi om når vi 
sådan er sammen alene. Altså det kan jo godt 
være sådan noget med hvis man sidder i en sofa, 
at man snakker om det der.’ 1.23.06 KJ, pige, 17 
år, Hasseris Gymnasium 
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KJ har set alt tøjet på nettet før hun ser på det 
i byen. ’Jeg synes det [køb]er mere målrettet på 
nettet, hvis man sådan skal... altså på nettet for-
eksempel hvis jeg mangler et eller andet bestemt 
som jeg snart skal bruge så kan man godt lige 
kigge på nettet og se om de har det, altså om 
de har det et eller andet sted, og så kan man 
jo gå ud i byen og lede efter det, for sådan lige 
at få overblik over det. Men byen kan man lige 
så godt bruge til bare sådan gå rundt i og kigge 
udvalget og det synes jeg også jeg bruger nettet 
til. Så det er lidt det samme.’ 1.24.32 KJ, pige, 17 
år, Hasseris Gymnasium 
Det er altså ikke fordi hun vælger byen fra til 
fordel for nettet: ’Nej for det er også lige så meget 
hyggen derinde [i byen]og stemningen og det er 
sådan rart at være derinde og igen altså også det 
der med at man sådan skal mærke tøjet.’ 1.24.52 
KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium. 
Hyggen opnår man ikke på nettet. 
’Når jeg sådan er inde i byen en lørdag for at 
kigge på tøj, så er det jo sådan fordi jeg er sam-
men med andre, vi kan jo godt lige sidde sådan 
i fem minutter og kigge på noget tøj sammen på 
nettet, men det er jo ikke sådan noget man gør 
i flere timer. Eller det gør jeg i hvert fald ikke.’ 
1.25.14 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium
tre websites som bruges oftest: facebook, lektio 
og politikken.
tre websites som der bruges mest tid på: face-
book, politikken, lektio.
Om brugen af internettet kontra byen i frem-
tiden siger KJ: ’Altså foreksempel hvis nu alle 
butikkerne derinde de fik en hjemmeside hvor 
man kunne se hele deres kollektioner og sådan 
noget, altså det kan man jo ikke rigtigt nu, altså 
så tror jeg jeg ville bruge nettet endnu mere, 
fordi så var der næsten ingen grund til at gå ind 
i byen, hvis man ligesom kunne se det hele. Men 
det er jo ikke helt det samme, så derfor går jeg 
jo stadig ind i byen men jeg tror ikke sådan at 
nettet kan erstatte byen.’ 1.26 43 KJ, pige, 17 år, 
Hasseris Gymnasium. 
KJ mener ikke nettet kan erstatte byen men 
mener godt at man kan sige nettet udvider 
byen. 
[atmosfære]
’Det [atmosfære]kan godt have noget at gøre 
med stemningen, at der sådan er hyggeligt og 
rart at være og mange mennesker og at mange 
er glade og sådan noget. Og det kan også bare 
have noget at gøre med hvordan det ser ud altså. 
Altså om der er gjort noget ud af det.  Ja altså 
byrummet, om det sådan er dekoreret, om der 
sådan er  tænkt over hvordan det sådan ser ud 
og om der sådan er planter og...’ 1.27.52 KJ, pige, 
17 år, Hasseris Gymnasium 
’Det er jo vigtigst med de mennesker jeg er sam-
men med, jeg er jo lidt ligeglad med de menne-
sker jeg ikke er sammen med. Altså hvis jeg er 
alene, så er det vigtigst hvordan det [byrummet]
ser ud, men hvis jeg er sammen med nogen, så 
er det de mennesker jeg er sammen med der er 
vigtigst.’ 1.28.23 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gym-
nasium 
Om de andre mennesker tilstede: ’De kan godt 
være med til at skabe sådan liv, men ikke mere 
end det.’ 1.28.36 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gym-
nasium 
’Det [at der er atmosfære i by- og parkrum-
mene]gør det bare sådan attraktivt at være et 
sted, hvis der sådan er hyggeligt og man får også 
mere lyst til at tage ind til byen hvis der sådan 
er pænt og rent og det sådan er flot og altså der 
sådan er gjort noget ud af hvordan det ser ud.’ 
1.29.05 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
’Jeg vil næsten hellere have at der sådan er pænt 
rent end at der er sådan er brugt mange penge 
på sådan at dekorere et sted, fordi altså et sted 
hvor der er beskidt, der har jeg bare ikke lyst til 
at være.’ 1.29.33 KJ, pige, 17 år, Hasseris Gym-
nasium 
’Altså hvis der er en god atmosfære så har man 
også lyst til at gå derhen. Og hvis der ikke er, så 
har man jo ikke nødvendigvis så meget lyst til at 
gå derhen, med mindre man skal et eller andet 
derhenne. Også hvis der er rent, hvis man lige 
skal vælge et sted at være og man ved bare at 
det der sted, der er bare helt vildt, altså mange 
flasker eller et eller andet der ligger og flyder, så 
bliver det også valgt fra.’ 1.30.15 KJ, pige, 17 år, 
Hasseris Gymnasium 
KJ peger de steder ud som hun ikke bryder sig 
om, som havende en dårlig atmosfære og være 
præget af ting der ligger og flyder og siger at 
der også kan være det i Jomfru Anegade men 
der er de sådan rimelig hurtige til at rydde op.
’Altså så [hvis der var en bedre atmosfære]kunne 
det være endnu mere hyggeligt at sidde der, altså 
så kunne det også være at det bare var hyggeligt 
at sidde på en bænk og altså sidde og snakke på 
en bænk hvis der var hyggeligt i forhold til hvis 
der var hyggeligt, i forhold til hvis det ikke var 
hyggeligt, fordi så går man måske hjem til en 
istedet for, for at være sammen.’ 1.31.27 KJ, pige, 
17 år, Hasseris Gymnasium
Hvis der var hyggeligere inde i byen tror KJ at 
hun ville bruge byen mere som alternativ når 
hun var sammen med venner/veninder, men 
det ville ikke være noget hun brugte mere tid 
på. Det ville være en erstatning for noget andet.
[grøn beplantning]
’Det ser bare sådan lidt mere sundt og rent, og 
sådan lidt mere attraktivt og lækkert ud hvis der 
sådan er grønt og  man sådan kan se at det bli-
ver passet og vedligeholdt, end hvis der bare er 
ingenting. Så jeg synes det er vigtigt.’ 1.33.03 KJ, 
pige, 17 år, Hasseris Gymnasium 
KJ synes ikke der er nok grønt. ’Jeg synes egent-
lig ikke at når jeg sådan tænker på byen at der 
sådan er særlig meget[grønt].’ 1.33.08 KJ, pige, 
17 år, Hasseris Gymnasium 
Hvis der skulle være mere grænt skulle det 
iflg KJ: ’Så skulle det være mere på sådan nogle 
pladser, som foreksempel C. W. Obels Plads eller 
Budolfi Plads eller sådan noget og så skulle det 
nok måske sådan bruges måske til at lave sådan 
nogle rum i rummene.’ 1.33.37 KJ, pige, 17 år, 
Hasseris Gymnasium 
KJ efterlyser at der bliver brugt grønt til at lave 
kroge og mindre rum, så det hele ikke bliver 
så stort som eks. i Kildeparken. ’Jeg synes ikke 
at der er særlig meget [grøn beplantning i midt-
byen]men så skulle det være sådan noget med at 
der hvor der var nogle bænke eller sådan noget, 
at der også var nogle planter omkring, så det lige 
var hyggeligt når man sad der.’ 1.35.16 KJ, pige, 
17 år, Hasseris Gymnasium 
Mere beplantning vil dog ikke få KJ til at bruge 
byen mere, det vil bare være mere hyggeligt 
når hun er der. Hvis KJ skulle bruge byen mere 
skulle det være fordi: ’Altså det skulle være hvis 
der begyndte at ske meget, altså hvis der kom 
nogle events ude i Karolinelunden eller på de der 
pladser, hvis der blev holdt nogle koncerter, det 
ville ikke sådan være fordi der var flere planter 
eller det blev flottere. Altså jeg ville nok bruge 
mere tid derinde hvis der skete mere.’ 1.36.15 KJ, 
pige, 17 år, Hasseris Gymnasium
OPTAGELSE NR 2:
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3. prioritet: omkring Danmarksgade
’Alle de her små gader herude [omkring Dan-
marksgade] fordi der sker ikke noget og det bare 
er sådan noget lejligheder der er der. Altså at 
formålet med dem, egentlig bare sådan er at bo 
der, der er ikke nogen grund til at gå derhen.’ 
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Noter:
Kia bor i Svenstrup og går på handelsgymnasiet i Saxogade. Hun tager toget til og fra skole hver dag ( det må være nærbanen fra svenstrup st.
til Aalborg Vestby).
Hun sætter Abselonsgade (Vestbyen) som 2 mindst attraktive byrum. Abselonsgade ligger ikke indenfor citykortudsnittet.
Hun sætter Boulevarden som det 3 mindst attraktive byrum i Aalborg med det in mente at det overvejende er om natten hun ikke bryder sig
om dette byrum. Om dagen ville hun korte den strækning hun nder uattraktiv af til at omfatte strækningen mellem Kennedy Plads og 
Vingårdsgade, som hun beskriver som et bus-kaos
Angående ruter, så angiver Kia en todelt dagsrute, hvor hun tager udgangspunkt fra skolen i Saxogade og  via Reberbansgade enten tager algade/Bredegade
Eller Bispensgade. 
Hvis hun er i byen og skal hjem bliver hun som regel hentet af sine forældere ved ”Ved Stranden” i bunden af Jomfru Ane Gade. 
Abselonsgade markeres som det andet mindst attraktive byrum i Aalborg
KKL bor i Svenstrup og går på handelsgymnasiet i Saxogade. Hun tager toget til og fra skole hver dag. KKL markerer Absalonsgade i Vestbyen, der ligger udenfor Aalborg city-kortudsnittet, 
som 2. mindst attraktive byrum. Hun markerer desuden Boulevarden som det 3. mindst attraktive byrum i Aalborg, dog er det overvejende om natten, at hun ikke bryder sig om dette byrum. 
Om dagen ville hun korte den strækning, hun finder uattraktiv, af til at omfatte strækningen mellem Kennedy Plads og Vingårdsgade, som hun beskriver som et bus-kaos. Angående ruter, så 
angiver KKL en todelt dagsrute, hvor hun tager udgangspunkt fra skolen i Saxogade og via Reberbansgade enten tager Algade/Bredegade eller Bispensgade. Hvis hun er i byen og skal hjem, 




pige, 18 år, Aalborg Handelsskole i Saxogade
Bor Midgården i Svenstrup.
Spiller fodbold og løber, nu hvor sæsonen er slut.
Arbejder i Super Brugsen i Svenstrup et par gange om ugen.
Tager toget i skole.
Attraktive byrum:
1. prioritet: Algade
KKL markerer Algade: ’Jeg tænker lidt om jeg 
skal have noget af Nørregade med, men jeg synes 
faktisk ikke at det er så attraktivt et sted, jeg 
synes der bliver sådan lidt stille og koldt.’ 03.48 
KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
’når jeg kommer ned omkring biblioteket der-
nede, så bliver det sådan lidt...jeg synes aldrig 
at der er så mange mennesker dernede...’ 04.06 
KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole
’Jeg må faktisk indrømme at det er ved at være 
et stykke tid siden jeg har været dernede [ved 
Nørregade]men det er tit at ved bibliioteket så 
begynder turen at gå den anden vej.’ 04.25 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
Om gågderne: ’Altså det er jo der [i gågadene] 
at jeg kommer og så er det tit på shoppingture 
med nogle veninder.’ 04.37 KKL, pige, 18 år, 
Aalborg Handelsskole 
Shoppingturen går i så fald ned til ca. Mølle-
gade i Algade : ’Jeg synes heller ikke at det sidste 
stykke i Algade [mellem Møllegade og Bou-
levarden] - det er også bare noget der hurtigt 
overståes. Jeg synes ikke det er så interessant.’ 
04.52 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole
2. prioritet: Bispensgade
’Nu bruger jeg meget gågadesystemet i hvert 
fald...’  02.40 KKL, pige, 18 år, Aalborg Han-
delsskole 
’...Nede omkring Bispensgade, den første del fra 
Østeraagade her og så op af. Det burde faktisk 
gå helt op til Gravensgade.’ 03.11 KKL, pige, 18 
år, Aalborg Handelsskole 
Dette område finder KKL et attraktivt byrum. 
Det er ikke bevidst at KKL tegner sidegaderne 
med, det er som hun siger, bare en god præcis 
cirkel!
’Altså sådan noget som parker, det er ikke noget 
jeg bruger særlig tit. Altså jo jeg kommer måske 
i Kildeparken et par gange om året men det er 
ikke der jeg er ret meget.’ 05.31 KKL, pige, 18 år, 
Aalborg Handelsskole 
’Altså sådan en god sommerdag der synes jeg 
da at Kildeparken er attraktiv, men det er bare 
ikke særlig tit at jeg tager mig sammen og gør det 
[tager derind].’ 05.48 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole
’Der hvor jeg ville komme mest, det ville nok 
være området hernede ved Gammel Torv. Tage 
dernede og sidde og få en is ovre fra Paradis.’ 
06.17 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole  
’Jeg synes det er svært at definere hvad der er 
et attraktivt sted, for for mig der er det meget 
sådan noget med at jeg kommer der bare. Tit så 
er det noget med at der er noget jeg skal, det er 
ikke sådan fordi jeg tænker, nu skal jeg lige ned 
og sidde en tur nede i parken. Så på den måde 
så tænker jeg ikke sådan så meget over hvad jeg 
bruger byen til.’ 06.42 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole  
’Jeg bruger den [byen] ikke så meget, selvom der 
måske er mange fine små steder.’ 06.51 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
I bund og grund så synes KKL ikke at byen er 
særlig attraktiv: ’Jeg bruger den [byen] ikke.’ 
07.07 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
At KKL ikke bruger byen mener hun har noget 
at gøre med hendes liv i øvrigt: 
’Jeg føler at jeg har rigtig meget at se til ellers, 
så når jeg kommer der, så er det fordi jeg har 
et eller andet jeg skal eller jeg lige skal bruge 
tiden, for eksempel hvis vi først skulle have mød-
tes klokken tre [i forbindelse med interviewet] 
så havde jeg gået ned i byen nu. Gået rundt og 
kigget lidt butikker, bare sådan for at fordrive 
tiden på den måde. Så ville det være der hvor jeg 
har tegnet [Bispensgade og Algade] at jeg ville 
være.’ 07.30 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handels-
skole
’Jeg overvejede lige et kort øjeblik om jeg ville gå 
op til Kennedy Arkaden, men det ville jeg ikke, 
for den tiltaler mig slet ikke. Jeg ved ikke, jeg 
synes det der med at de har fået lavet et center 
deroppe, det synes jeg ikke rigtigt har fungeret 
så godt.’ 08.10 KKL, pige, 18 år, Aalborg Han-
delsskole
3. prioritet: Gravensgade
’jeg tegner herhenne ved Gravensgade, den sid-
ste ende heroppe. Der har vi Bodyshop oppe! Og 
et par butikker mere som jeg godt kan lide at 
komme i, men det er lidt mere specialbutikker.’ 
08.37 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
’Altså når jeg kommer i byen, så er det jo for at 
shoppe. Det er hovedsageligt derfor.’ 08.40 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelsskole
’Jeg synes at Algade den... jeg ved ikke hvorfor, 
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stemning, liv og mennesker
grøn beplantning:
med til at skabe noget stemning
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men den betragter jeg lidt for, hvor skal man 
sige, at være hovedstrøget. Det er også der hvor 
jeg føler at der er mest liv. [...] Selvom der fra 
Algade til Bispensgade egentlig ikke er særlig 
langt, så føler jeg måske at der er lidt usam-
menhængende. Eller selvfølgelig er det sammen-
hængende, men det er sådan lidt... Det herovre, 
det er Algade og Bredgade, der er hovedstrøget.’ 
10.07 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole
’Jeg føler lidt at Bispensgade det er bare en pas-
sage for at komme herover til [Algade] eller 
hvad skal man sige - noget man skal igennem 
for at komme herover [Algade] til eller på den 
måde.’ 10.32 KKL, pige, 18 år, Aalborg Han-
delsskole 
’Jeg synes at butikkerne ovre i Bredgade de er 
mere attraktive måske.’ 10.48 KKL, pige, 18 år, 
Aalborg Handelsskole 
’nu bliver jeg faktisk lidt i tvivl. [...] Der er stor 
udskiftning i butikkerne og jeg ved ikke om det 
har noget at gøre med at den gang jeg startede 
med at komme ind til Aalborg eller hvad  skal 
man sige, så var det jo Algade og Bredgade, det 
var derovre hvor man gik over, for det var lige... 
ja, det var det man så kendte og sådan noget. 
Men så efterhånden som man bliver ældre, så 
begynder man jo så at finde ud af at hov, der lig-
ger jo også noget derovre. Det kan jo også være 
at det er det der gør at jeg har den opfattelse med 
at Algade og Bredgade det ligesom er hovedstrø-
get, ikke. Bispensgade den har jeg først opdaget 
sådan senere.’ 11.22 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole 
’Salling der ligger herovre [ved Algade] trækker 




’Så har vi Kennedyaarkaden og ja jeg har taget 
lidt af Kennedys plads med. [...] Kennedys plads 
synes jeg ikke er en særlig tiltalende plads egent-
lig. Den er meget stor og åben og så er der en klat 
inde i midten til alkoholikerne. Og Kennedyar-
kaden dernede, altså sådan som de har fået den 
lavet, altså så... De har jo også indset at det ikke 
har fungeret helt sådan som det var hensigten. 
Men jeg synes den bliver bare sådan lidt kold og 
de har ikke rigtigt formået at få nogle interes-
sante butikker derned.’ 12.45 KKL, pige, 18 år, 
Aalborg Handelsskole 
Det er dog ikkke kun butikkerne der gør at 
KKL ikke finder området interessant: 
’Nej det er også selve bygningen der  og selve 
området der, der ikke er særlig attraktivt. Altså 
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det er meget sådan en gennemgangsplads og så 
sidder der nogle bumser hist og pist.’ 13.06 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
Menneskerne i dette område, har også indfly-
delse. 
’Altså jeg er ikke særlig vild med at skulle gå 
alene sådan et sted foreksempel om aftenen, når 
der sidder sådan nogle, ja bumser. Det gør mig 
utryg, så ja det har også en indflydelse.’ 13.21 
KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
KLL er ikke vild med at færdes alene i byen når 
der er mørkt.
’Hvis jeg færdes i byen om natten, så er det 
mest i Jomfru Ane Gade, og det er heller ikke ret 
meget faktisk. Og når jeg skal hjem derfra, så er 
det som regel noget med at mor og far de holder 
nede for enden eller sådan noget, fordi min mor 
hun får snart ikke sovet hvis hun ved at jeg skal 
gå alene et eller andet sted.’ 14.29 KKL, pige, 18 
år, Aalborg Handelsskole
Hvis KKL skulle gå alene: ’Så ville jeg gå et sted 
hvor der var mennesker, og det  kunne jeg fore-
stille mig ville være ned ad Bispensgade.’ 14.48 
KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
2. prioritet: Boulevarden om natten - fra 
Nytorv og ned til Kennedys plads.
 ’Jeg ville ikke gå op ad Boulevarden [alene, om 
natten] i hvert fald.’ 15.01 KKL, pige, 18 år, Aal-
borg Handelskole 
Om dagen er det derimod kun mellem Dan-
marksgade eller Vingårdsgade og ned til Ken-
nedys Plads som KKL finder ikke attraktivt: 
’Dér [på Boulevarden mellem Vingårdsgade og 
Kennedys plads] er bare buskaos og ikke noget 
pænt at kigge på.’ 15.49 KKL, pige, 18 år, Aal-
borg Handelsskole 
’Om natten så vil jeg ikke synes at området 
fra Nytorv og ned til Kennedys Plads er særlig 
attraktivt, men når man kommer op om dagen, 
så vil jeg rykke det ikke attraktive område ned 
sådan at det starter ved Vingårdsgade og går 
ned til Kennedys plads, fordi der er stadig noget 
liv og noget, der er også noget buskaos der, men 
jeg synes at der fra Vingårdsgade og ned til 
Nytorv, men jeg synes at det er værst fra Vin-
gårdsgade og ned til Kennedys Plads. På Kenne-
dys Plads der er ikke rigtigt noget særligt.’ 16.40 
KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelskole
3. prioritet Havnen
’Dér [havnen] kunne jeg faktisk heller ikke finde 
på at gå ned.’ 17.05 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole 
KKL kunne ikke finde på at gå derned af frygt 
for at falde i Havnen. 
’De har jo været igang dernede [på havnen] og 
det de har lavet nede på Toldbodplads, det synes 
jeg at det er faktisk ret pænt med noget vand og 
lidt springvand og noget halløj. Men altså lige 
nu der synes jeg det er en omgang rod der er der-
nede. Det er slet ikke tiltalende. Så der kunne 
jeg da heller ikke finde på at gå ned, som det ser 
ud dernede nu.’ 17.38 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole
KKL tænker ikke over de steder der er ikke-
attraktive, for hun kommer ikke de steder. 
’Hvis ikke et sted er attraktivt, så kommer jeg 
der jo ikke.’ 17.59 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole
Til hvad der gør de udpegede steder attraktive/
ikke attraktive, siger KKL: ’Det er som jeg har 
været lidt inde på, de folk der er der egentlig. 
Jeg synes at det der med at der er mennesker 
omkring, det skaber en vis tryghed egentlig synes 
jeg. Jeg kan godt lide at der er andre mennesker, 
at der er lidt liv og sådan noget. Det er sådan set 
både nat og dag, men især om natten er det vig-
tigt for mig at jeg har mennesker omkring mig, 
men jeg synes også at om dagen... Altså selvføl-
gelig skal der ikke være fyldt med mennesker og 
sådan noget så man ikke kan komme frem og til-
bage for det er jo også træls, men bare sådan at 
der er lidt og man ikke føler at man er den eneste 
der går der  på en grå torsdag.’ 19.16 KKL, pige, 
18 år, Aalborg Handelsskole’
Til hvad der er vigtigst, af menneskerne eller 
omgivelserne siger KKL: ’Jeg tror faktisk at det 
er menneskerne, eller folk fordi altså hvis jeg skal 
gå som den eneste, så er det sådan set ligemeget 
hvor pæne husene er eller hvor flot der ser ud, 
det ændrer ikke på hvordan jeg har det med at 
skulle være der.’ 19.59 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole 
Det centrale er altså for KKL at der er men-
nesker og liv. 
Om hvilke typer mennesker det så skal være 
siger KKL: ’Det skal så ikke være sådan nogle 
bumser og sådan noget. Der skal være folk 
omkring som er.. hvad skal man sige - ’almin-
delige mennekser’.’ 20.15 KKL, pige, 18 år, Aal-
borg Handelsskole 
Disse ’normale mennesker’ betegner KKL som: 
’Altså unge mennekser, og gamle mennekser og 
ikke mærkelige mennesker.’ 20.31 KKL, pige, 18 
år, Aalborg Handelskole og fortsætter: 
’Altså nogle der ligner mig selv, det er vel typisk 
eller normalt at man gerne vil omgås folk nogle 
der ligner én på flere punkter. Altså fru Jensen 
hun må også godt gå der med sin rolator, det er 
selvfølgelig ikke det, altså ældre mennesker må 
der da også godt være, bare det er nogen der er 
der med det samme formål som en selv.’ 21.17 
KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
’Der må da godt både være mænd og kvinder, 
piger og drenge, men det er da klart at om nat-
ten, så er jeg måske ikke så vild med de unge fyre 
fordi det skaber en vis utryghed synes jeg, men 
om dagen der er det underordnet.’ 21.38 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelsskole  
Om hvorvidt hun ligger mærker til de folk der 
er i byrummet om dagen siger KKL: ’Jeg kigger 
da på de folk der er der [i by- og parkrumme-
neom dagen], det er ikke sådan at jeg går rundt 
med skyklapper på. Jeg ser da folk i gågaden vil 
jeg mene.’ 22.14 KKL, pige, 18 år, Aalborg Han-
delsskole  
’Jeg tror ikke at jeg omfatter [menneskene 
omkring] så meget, jeg ser bare mennesker og 
ansigter og sådan noget, jeg tror ikke - jeg er ikke 
bevidst om det at jeg sådan husker det på den 
måde.’ 22.33 KKL, pige, 18 år, Aalborg Han-
delsskole 
KKL tænker slet ikke over hvad andre menne-
sker har på af tøj eller lignende og siger: ’Når 
jeg kommer dér [i byen] så er det kun fordi jeg 
har et eller andet mål og så ser jeg folk omkring 
mig, men det er ikke sådan at jeg tænker særlig 
meget over [menneskerne].’ 23.19 KKL, pige, 
18 år, Aalborg Handelsskole 
’Altså jeg kan da godt støde på nogle dernede [i 
byen] jeg kender og sige hej og snakke lidt med 
dem, det sker da.’ 23.48 KKL, pige, 18 år, Aal-
borg Handelsskole  
’Altså selvfølgelig sker det tit at når man kom-
mer gående ned [igennem Gågaden] så ser man 
nogen man kender, og nogen gange så bliver det 
bare til et hej og andre gange så stopper man lige 
op og så går der lidt tid med det.’ 24.00 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
KKLs brug af de markerede byrum: ’Dem [de 
attraktive by- og parkrum] bruger jeg hovedsa-
geligt efter skole i hverdagen. Det kan være at jeg 
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har en aftale og så har lidt tid jeg skal ha brugt 
eller et eller andet. Men altså hovedsageligt når 
jeg har fri fra skole efter klokken 14-15-16 styk-
ker, nogle gange kan den også godt blive 17 og 
18 men så går den som regel også hjemad. Jeg 
kommer der sjældent i weekenden.’ 24.46 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
Om hvor ofte hun kommer i byen siger KKL: 
’Jeg vil sige det er lidt i perioder, alt efter hvor-
meget andet der er at se til. Men altså det kan 
godt være to gange om ugen, det kan også nogle 
gange være slet ikke. Der kan også gå... ej der 
går nok ikke to uger mellem jeg er dernede.’ 
25.05 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
KKL kommer ikke i de udpegede attraktive 
byrum om aftenen og  mener at byen stopper 
med at være attraktiv når butikkerne lukker og 
hun siger: ’Når butikkerne  lukker så er der ikke 
så meget mere at komme efter, så altså, holdt 
butikkerne længere åbent, så [...] ville tidspunk-
tet hvor det var attraktivt udvide sig.’ 25.34 
KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
’Det er jo butikkerne der gør at jeg synes det er 
attraktivt at komme der [i byen] men samtidig 
så er menneskerne jo med til at gøre at det også 
er, hvad skal man sige, behageligt.’ 25.52 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
Hvis ikke menneskerne var i byen siger KKL at 
det ville være lidt en underlig fornemmelse at 
være i byen. ’Altså man kan sige, de mennesker 
og de butikker der er der, de er i symbiose hvis 
man kan kalde det det. De er sammen om at 
gøre det til det det er.’ 26.13 KKL, pige, 18 år, 
Aalborg Handelsskole
Kønsforskellig brug af by- og 
parkrum:
’Altså nogle gange så er det.. jeg tror mest at det 
er impulsivt [når jeg bruger by- og parkrum-
mene].’ 27.01 KKL, pige, 18 år, Aalborg Han-
delsskole 
KKL planlægger hvornår hun skal ned i byen, 
i forbindelse med eks. en tid ved frisøren, og 
siger: ’Så er det planlagt at jeg skal til frisøren 
og så skal jeg fordrive tiden inden.’ 27.18 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
Hun har således egentlig planlagt at hun skal 
bruge hendes tid i byen den pågældende dag. 
Alternativet vil være at blive på skolen og lave 
lektier eller et eller andet. 
’På sin vis så er det jo planlagt. Jeg ved jo godt 
hvad jeg skal når jeg tager hjemmefra om morg-
nen.’ 27.38 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handels-
skole  
På den måde er det således altid meget plan-
lagt hvornår KKL skal ind til byen, men det er 
til gengæld ikke så planlagt hvad hun skal lave 
derinde. 
’Nej det er ikke altid [at jeg ved hvad jeg skal lave 
når jeg kommer ind til byen].  Altså hvis jeg ved 
at jeg har en aftale klokken 16 eller sådan noget 
og jeg har fri klokken 14, så tuller jeg sådan set 
bare lidt rundt og går ind i forskellige butikker 
og kigger lidt og får lidt at spise eller.’ 28.09 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelskole  
Til hvor hun får noget at spise, siger KKL: ’Der 
må jeg sige at bageren hos Salling er min klare 
favorit. Der har jeg lagt en del penge i tidernes 
løb. Og skal man en sjælden gang være lidt god 
ved sig selv, så bliver det måske også til en sand-
wich hos Nadias.’ 28.25 KKL, pige, 18 år, Aal-
borg Handelsskole  
Om hvor hun så spiser sin mad siger hun: ’Jeg 
er typen der køber en gulerodsbolle og så går jeg 
med den i posen og nipper lidt til den mens jeg 
går rundt. Det er ikke så tit at jeg bare sætter 
mig ned et eller andet sted og får noget at spise.’ 
28.46 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
Når KKL er i byen sammen med veninderne, 
er turen ofte impulsiv hvilket hun forklarer 
med: ’Når jeg så har planlagt at jeg skal ned i 
byen, så er der måske nogle af de andre fra klas-
sen eller fra skolen, at så skal de sørme også lige 
den vej, og så bliver det lige pludselig til en ven-
indetur i stedet for en enmandstur.’ 29.17 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
Sådan en venindetur kalder KKL og venin-
derne bare for at skulle ned i byen og dette 
dækker over: ’Det [at tage ned i byen] dækker 
sådan set bare over at vi følges ad. Når hun skal 
i H&M så går jeg med i H&M og skal hun lige 
ind på apoteket, så går jeg med ind på apoteket. 
Så følges vi ligesom ad.’ 29.46 KKL, pige, 18 år, 
Aalborg Handelsskole 
Hvornår de finder ud af at de begge skal ned i 
byen efter skole, sker: ’Det kan ske i frikvarteret 
efter middag, det kan også ske to minutter efter 
vi har fri, hvor vi står og har fået jakken på og så 
hov, vi skal den samme vej, og så... Det kan også 
godt være at vi faktisk er kommet helt ned til 
Vesterbro og så finder vi ud af at...’ 30.08 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelsskole  
KKL indtegner den typiske tur: ’Den [typiske 
tur ned i byen efter skole] starter nede ved Han-
delskolen og så tager jeg typisk den udgang nede 
ved Reberbahnsgade og så går vi af den hele 
vejen ned til slutningen af Reberbahnsgade. Så 
kommer man så ned til Urbansgade og så alt 
efter hvor vi skal hen - hvis vi nu ved at vi skal 
over til Algade, så tager vi og så går vi ned af 
Jens Bangsgade og så den vej over Vesterbro og 
så ind ad Algade, forbi historisk museum og så 
den vej ned til Algade. Men skal vi nu ned til 
Bispensgade, så bliver det ned af Urbansgade og 
så over Vesterbro den vej. Det er en af de to veje 
vi går’ 31.07 KKL, pige, 18 år, Aalborg  Han-
delsskole
’De to ture - det er Bispensgade og Algade/Bred-
gade - [kan kombineres] men det er ikke så tit. 
Det bliver mest til at enten så er det Bispensgade 
eller også så er det Algade, eller også så bliver 
det bare en enkelt forretning i bare en af gaderne 
og så bliver det lidt flere i den anden gade. Det 
tror jeg det er fordi det tager simpelthen  for lang 
tid med sådan en tøsetur igennem begge gader. 
Det kan godt komme til at tage lang tid.’ 31.50 
KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole
’Hvis nu vi siger at det er en skoledag og vi har 
fri kl 14, når klokken den så bliver 16, så begyn-
der vi også at tænke på at...altså sådan en 16-17 
stykker, nej den bliver nok omkring 16, så skal vi 
til at vende snuderne hjemad. Nogle gange kan 
den måske også blive mere, men så skal man lige 
hjem og så skal der laves lektier, eller så har man 
lige andre planer for aftenen, så derfor bliver det 
sjældent til så meget til sådan nogle helt vilde 
shoppeture. Og det sidste hernede af Nørregade, 
altså selvom jeg egentlig gerne vil derned, så 
kommer jeg der ikke så tit som jeg gerne ville 
derned, fordi at der er lidt langt og så er der ikke 
rigtig nogen der vil med og så, jamen så kan det 
også vente til en anden dag.’ 32.39 KKL, pige, 18 
år, Aalborg Handelsskole
Til hvornår de bestemmer om de skal det ene 
eller det andet sted hen i byen, siger KKL: ’Det 
kommer an på hvilke ærinder vi har [hvor de 
går hen i byen]. Det er ikke så tit at vi går der-
ned [ i byen] bare for at gå derned.’ 32.55 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelsskole
’Det er ikke så tit at vi går i Bispensgade eller 
Algade eller i gågaderne generelt, bare for at 
gå derned. Vi har som regel et formål med det 
inden vi går derned.’ 33.05 KKL, pige, 18 år, 
Aalborg Handelsskole
’Det er spild af tid, bare at gå rundt i byen uden 
formål.’ 33.18 KKL, pige, 18 år, Aalborg  Han-
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delsskole
Et formål i KKLs terminologi :’[Et formål] det 
er hvis man enten skal et eller andet senere, eller 
foreksempel hvis der er et eller andet på tilbud så 
det bliver jeg nødt til at gå ned at købe idag eller 
jeg skal ned og have byttet de strømpebukser jeg 
købte igår, for de passede alligevel ikke lige til 
kjolen. Altså så har jeg et formål med det.’ 33.43 
KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole
Bare det at kigge på folk er ikke et formål: ’Vi 
går jo ikke ned på Nytorv og bare står og kigger 
på folk. Altså vi går ikke bare rundt for at gå 
rundt. Vi har et formål med det fordi at det har 
vi ikke tid til. Eller det føler vi i hvert fald ikke vi 
har. Det er måske derproblemet det ligger.’ 34.28 
KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole
KKL mener at der er forskel på drenge og 
piger: ’Altså hvis jeg tager udgangspunkt i min 
egen klasse, så tror jeg at der er flere af os piger 
der tænker sådan lidt mere.. som har et eller 
andet at gå efter, mens drengene de kan godt 
tænke at ’nu gør vi lige det’ og ’nu skal vi lige ned 
på Mac og lige have en burger og så ser vi hvad 
der sker’ og tager lidt mere løst på det, og hvis 
de ikke lige når den første bus hjem, jamen så 
tager de den næste, hvor jeg kan godt lide at jeg 
ved, at nu skal jeg med bussen om en time eller 
at bussen går klokken et eller andet. Altså sådan 
at jeg ved at så har jeg styr på det, hvor jeg tror 
drengene generelt er lidt mere ligeglade. Jeg kan 
også godt bare have nogle fordomme, men jeg 
tror måske der er lidt om det.’ 35.15 KKL, pige, 
18 år, Aalborg Handelsskole  
’Når jeg går derned [i byen] så er det med et 
formål mens jeg tror at der er mange drenge der 
tager sådan mere læst på det.’ 36.14 KKL, pige, 
18 år, Aalborg Handelsskole
Om den fysiske indretning af de attraktive 
byrum: ’Jeg synes for eksempel ikke at det er sær-
lig tiltrækkende hvis der ligger skrald og affald 
og sådan noget. Det synes jeg at det er ulækkert.’ 
36.54 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
KKL kommer i tanke om et ikke attraktivt 
område: ’Når jeg går til skole, så går jeg fra Vest-
byens station og så op af Absolonsgade og så hele 
vejen op til Reberbangade og så den vej op til 
skolen, og der ligger simpelthen skrald og affald 
og hundelorte over det hele. Så hvis ikke man 
kigger sig for så kan man nemt have trådt i en 
lort. Det er simpelthen.. det synes jeg bare at det 
er utiltalende, det er klamt.’ 37.25 KKL, pige, 18 
år, Aalborg Handelsskole 
KKL prioriterer derfor Absolonsgade som nr. 
2, Kennedyarkaden som nr. 1 og Boulevarden 
om natten som nr. 3
Det betyder altså noget for KKL hvordan byen 
ser ud: ’Jeg bemærker jo om der er skrald og 
sådan noget og jeg synes heller ikke at nede ved 
Bredgade, der har de det bøvl med de fliser der 
og halvdelen af det - så ligger der en enkelt flise 
med asfalt rundt omkring, det er da ikke særlig 
pænt, så jo, det synes jeg da nok at jeg bemærker.’ 
38.59 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
Det er dog ikke noget som afholder KKL fra 
at komme i byen: ’Jeg kan godt tænke at det 
der, det er sgu ikke så pænt, men det afholder 
mig ikke fra at komme der [i byen]’ 39.07 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
’Det ville ikke gøre mig noget hvis der var lidt 
bænke eller sådan noget, nede på Bispensgade. 
Jeg ved at der nede i Bredgade nede ved torvet, 
der er et par stykker.’ 39.32 KKL, pige, 18 år, 
Aalborg Handelsskole 
Om hvorvidt KKL så vil bruge disse bænke 
siger hun: ’Altså nogle gange hvis man forek-
sempel har været nede at købe en is eller noget 
så er det meget rart at have et sted at sidde. Og 
hvis man var flere sammen, kunne det også være 
at man ville sætte sig ned og spise den der gule-
rodsbolle fra Salling, i stedet for at gå rundt med 
den. Men jeg tror ikke jeg ville sætte mig der 
alene og spise.’ 39.53 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole  
’Nogle gange kan man godt lige få behov for at 
hvile fødderne andre steder end inde i prøve-
rummet. Især hvis det bliver sådan en længere 
shoppetur.’ 40.06 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole 
KKL mener at det ville hjælpe med flere bænke 
i byen: ’Man kan jo se at nede på Nytorv, der 
sidder folk jo rundt på de der trekantede bas-
siner. Giv dem da en bænk.’ 40.24 KKL, pige, 18 
år, Aalborg Handelsskole 
’Jeg kunne godt selv finde på at sætte mig nede 
på Nytorv med nogle veninder, hvis der vel og 
mærke var en bænk.’ 40.36 KKL, pige, 18 år, 
Aalborg Handelsskole  
KKL siger at de i så fald vil sidde på bænken og 
snakke og måske spise en is (igen et formål). 
’Jeg tror godt at nu her når vi kommer til jule-
handelen at der ville være nogle der kunne få 
brug for en bænk.’ 41.09 KKL, pige, 18 år, Aal-
borg Handelsskole 
KKL har ikke noget problem med det at blive 
kigget på men siger: ’Jeg ville ikke sætte mig ned 
på en bænk nede på Nytorv alene.’ 41.47 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
KKL mener dog heller ikke at de ville sætte sig 
på en bænk for at blive set: ’Jeg ville ikke tænke 
over hvor jeg satte mig i forhold til det at blive 
set af andre. Det ville jeg ikke sådan spekulere 
på.’ 42.22 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handels-
skole  
’Altså hvis jeg kunne vælge, så tror jeg måske nok 
at jeg ville synes at det ville være hyggeligt nok 
at sidde et sted hvor man ikke blev set så meget.’ 
42.30 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole  
KKL mener ikke at der er steder hvor man kan 
sidde ned uden at blive set så meget.
KKL bruger ikke Gammel Torv og CW Obels 
plads, hun ved ikke hvorfor: ’Altså  jeg synes nu 
her til vinter hvor de sætter skøjtebanen op at 
det er meget hyggeligt, men det er ikke så tit at 
man efter skole tager tasken på ryggen og uh, 
nu skal jeg bare op at skøjte, selv om det kunne 
være rigtig hyggeligt. Men det der med at så har 
man været i skole, og har taske og bøger og alt 
muligt med, det afholder mig måske fra bare at 
tage en slapper.’ 43.29 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole 
Det er ikke ret tit at KKL tager en slapper i 
byen: ’Det at tage en slapper kunne godt være et 
besøg på en café, men det sker ikke så tit.’ 43.46 
KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole
Det der for KKL gør Kennedy Arkaden ikke 
attraktive er de andre mennesker: ’Det er det 
at der sidder sådan noget [...] substitionsløse. 
Sådan nogle som bare sidder ovre i et hjørne og 
så står øllen der ved siden af og der er bare tre 
tomme flasker. Det synes jeg ikke er [rart].’ 44.52 
KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
’Jeg har ikke oplevet at være der når de er der, 
dem som folk snakker om, sådan nogle sort-
klædte nogle. [...] Det har jeg ikke så meget et 
problem med altså.’ 45.14 KKL, pige, 18 år, Aal-
borg Handelsskole  
KKLs forhold til indvandrer afhænger af: ’Altså 
kommer de [indvandrere] i flok, så tænker jeg 
måske at nu føler jeg mig lidt utryg, altså kom-
mer der bare en eller to stykker så... Det kommer 
også meget an på attituden. Hvis det er sådan 
lidt ’nu skal vi have noget gang i gaden’, så...’ 
45.41 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
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’På et tidspunkt der var der dem man kaldte 
Kennedybanen.. Vi var nede ved Kennedyarka-
den, og stod uden for nede ved busterminalen og 
regionalbusserne, og der var nogen der var oppe 
at skændes over et eller andet, og altså det synes 
jeg ikke at det er særlig... så sidder man der 
indenfor på bænkene og har mest lyst til bare 
at være i den anden ende af byen.’ 46.02 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
KKL er meget sensitiv og observerende over 
for andres opførsel. 
’Det er menneskerne [der er vigtigst i byen 
rum].’ 46.33 KKL, pige, 18 år, Aalborg Han-
delsskole 
’Hvis der bare er en der falder udenfor, en alko-
holiker f.eks. [...], så kan det jo faktisk ødelægge 
hele atmosfæren eller stemningen eller hvad skal 
man sige.’ 47.01 KKL, pige, 18 år, Aalborg Han-
delsskole
Om Reberbansgade siger KKL: ’Altså der 
[Reberbansgade] skal man passe på ikke at 
blive kørt ned. Det er jo nærmest helt livsfarligt. 
Ej, jeg synes ikke den er særlig tiltalende.’ 47.18 
KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
KKL kommer ikke så tit igennem Reberbans-
gade som nogle af de andre fra hendes klasse, 
det er blot når hun skal ind til byen. ’Der [i 
Reberbansgade] er bare trafikalt kaos. Gør den 
til gågade, så ville den måske blive lidt mere 
interessant, så man kunne gå i fred.’  47.57 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
KKL føler sig dog ikke påvirket af at der har 
været skyderier  i Reberbansgade: ’At der har 
været skyderier dernede [Reberbansgade] føler 
jeg mig ikkeskræmt af. Det er jo højlys dag og der 
er andre mennesker, så det bliver jeg ikke påvir-
ket af. Det rører mig egentlig ikke.’ 48.28 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
Det er altså de trafikale problemer der generer 
KKL.
KKL undgår ikke konsekvent de steder hvor 
hun ikke bryder sig om de mennesker der er 
der: ’Nej det gør jeg egentlig ikke. Jo måske und-
går jeg de steder når mørket falder på og jeg er 
alene, men ellers så undgår jeg det jo ikke, for 
der er andre mennesker omkring også. Sådan 
når jeg skal med bussen hjem, så er det bare der. 
Det er ikke sådan at jeg tænker uha, nu skal jeg 
ned til Kennedyarkaden, det gør jeg godt nok 
ikke. Sådan har jeg det ikke.’ 49.16 KKL, pige, 
18 år, Aalborg Handelsskole 
’Det er bare en del af det. Altså når man går 
ned i kennedyarkaden jamen så møder man alle 
typer og sådan er det bare. Det er ikke noget jeg 
sådan tænker videre over normalt.’ 49.34 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
’Det afholder mig ikke fra at komme der [i Ken-
nedyarkaden] for så meget rør det mig alligevel 
ikke.’ 49.45 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handels-
skole  
Om hvor grænsen går for at KKL ikke vil 
komme et sted siger hun: ’Altså hvis nu vi 
siger at jeg har sat mig på en af bænkene i Ken-
nedyarkaden og der kommer en eller anden 
gruppe unge mennesker ind og begynder at te 
sig åndsvagt eller råber højligt, så ville jeg da 
overveje at gå udenfor og stå i stedet. Selvom de 
ikke henvender sig til mig.’ 50.21 KKL, pige, 18 
år, Aalborg Handelsskole 
’Selvom de ikke henvender sig til mig, så 
kunne jeg godt finde på at gå udenfor fordi jeg 
ikke har lyst til at blive indblandet i noget. Så 
vil jeg hellere stå udenfor.’50.30 KKL, pige, 18 
år, Aalborg Handelsskole 
KKL tror det har noget at gøre med at hun er 
pige: ’Jeg tror at fyre, det ville ikke røre dem, så 
det [at det har noget gøre med at hun er pige]
tror jeg da.’ 50.40 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole 
KKL tror at hendes veninder har det på samme 
måde som hende selv på dette punkt: ’Jeg tror 
at jeg tænker lidt mere over hvem  der er i byen 
end flere af mine veninder. Det tror jeg ikke de 
tænker så meget over.’ 51.13 KKL, pige, 18 år, 
Aalborg Handelsskole
Beskyttelse mod vold og kriminalitet
’Jeg føler mig helt sikkert beskyttet [mod vold 
og kriminalitet]. Altså jeg føler mig ikke utryg 
om dagen, på ingen måde. Altså også selv om de 
har skudt på hinanden kl 19. Der føler jeg mig 
100% sikker.’ 52.00 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole 
’Om natten der er det klart en anden ting. Der 
synes jeg klart at det er positivt at der er sat 
videoovervågning op nede i  gaden. Altså det 
synes jeg de har min fulde opbakning til. Det 
synes jeg det er godt. Og for min skyld der ville 
det heller ikke gøre noget hvis de fortsatte hele 
vejen op ad Bispensgade, og så ned af til Nytorv. 
Altså det er der mange de også færdes, der ned 
til Mc Donalds.’ 52.27 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole  
KKL har dog egentlig ikke oplevet at hun har 
følt sig utryg: ’det er begrænset hvor mange 
gange jeg er gået fra Gaden af Bispensgade ned 
til Nytorv i nattetimerne.’ 52.21 KKL, pige, 18 
år, Aalborg Handelsskole
Om hvor KKL går i byen siger hun: ’Ofte så er 
det efter en skolefest og så er det allerede klok-
ken 24. Så kommer vi ad Reberbansgade.’ 53.18. 
KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
KKL er ikke utryg på denne strækning, fordi 
hun går sammen med nogen. Det er lidt for-
skelligt hvor de går hen i gaden, generelt kom-
mer KKL ikke så meget i Gaden. Når de er der, 
er det eks. på Spirit eller RockNielsen og så er 
det ofte noget med at de skifter mellem forskel-
lige steder, men de bevæger sig ikke væk fra 
gaden. 
’Så kan det være noget med at man for eksempel 
skal med bussen klokken 4 og så går man ned til 
Nytorv i forvejen og lige får en burger eller en 
is på McDonalds. Og så tager bussen fra enten 
Nytorv eller Østerågade afhængig af hvor man 
nu skal hen’ 54.53 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole 
Om Bispensgade om natten: ’Altså det er den 
vej[Bispensgade]jeg ville foretrække at gå ned 
fordi der er også folk. Det er sjældent at man 
går alene.  Og alligevel, jeg går aldrig alene, jeg 
følges altid med nogen.’ 55.23 KKL, pige, 18 år, 
Aalborg Handelsskole 
Hvis KKL ikke skal følges med nogen hjem 
med bussen, er det ofte at hun bliver hentet 
om natten. ’Vi ved sådan nogenlunde hvornår 
vi har planer om at tage hjem og så er der nogen 
der skal med den ene bus, og hvis jeg så som en 
af de få, skal den anden vej, så kan det være at 
jeg kender nogle andre som også skal den vej 
og så kan vi følges eller også så ringer jeg hjem.’ 
56.00 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
’Vi [veninderne og KKL] smser til hinanden 
fordi hvis man er inde i gaden så er det jo umu-
ligt at snakke sammen på grund af al larmen.’ 
56.12 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
KKL og veninderne smser tit sammen om, om 
de er kommet godt hjem fra byen: ’Jeg kan godt 
finde på at sige ’så må du lige skrive når du kom-
mer hjem’ eller hvis jeg skal med en bus først, så 
’kan du ikke lige skrive når du er kommet med 
bussen også’, bare sådan lige for at høre.’ 56.37 
KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole
126
Foruden videoovervågning var der andre ting 
der kunne få KKL til at føle sige mere tryg: 
’Altså helt klart, lys det har en stor faktor, for 
mørklægger man nu Bispensgade så er der jo 
ikke ret mange der har lyst til at gå der tror jeg 
ikke.’ 57.18 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handels-
skole 
’Altså det ville da ikke gøre noget hvis der var 
lidt mere lys [i Bispensgade] men man kan jo 
sagtens se. Der er jo ikke bælravende mørkt.’ 
57.33 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
’Jeg vil da sige at jeg synes det er betryggende 
når man ser politiet i nattelivet og sådan noget. 
Men om der er nok, det har jeg ikke sådan rigtig 
nogen fornemmelse af.’ 57.55 KKL, pige, 18 år, 
Aalborg Handelsskole 
KKL og veninderne har ikke oplevet at føle 
sig krænkede hvilket har skræmt dem fra at 
beuge byen. Der er temmelig sikkert nogle der 
har råbt efter dem, men det er ikke noget hun 
sådan har ladet sig påvirke af. 
’Altså jeg har ikke været udsat for det, men jeg 
ved da at der er flere af mine veninder der har 
været udsat for at der har været nogen der har 
syntes det var sjovt at råbe af dem.’ 58.30 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
KKL ville ikke reagere på det hvis hun opleve-
deat der var fulde folk der råbte efter hende.
Tre vigtigste faktorer som er vigtigst for at KKL 
ville føle sige tryg: 
1: Mennesker: ’Så er vi igen ovre ved normale 
mennesker.’ 59.46 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole
2 :Lys: ’Selv om der var normale mennesker der, 
så ville jeg ikke gå der hvis der var mørkt.’ 59.59 
KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole  
3: Politi: ’Jeg undgår sådan noget som Robin 
[værtshus] fordi at det har rocker-ry. Altså jeg 
har da også en veninder der kender nogen der-
inde der er DJ, men jeg skal ikke med derind. 
Det er bare ikke lige mig.’ 1.00.40 KKL, pige, 18 
år, Aalborg Handelsskole 
’Jeg vil sige at Tiger er heller ikke et sted jeg har 
lyst til at komme. Jeg har været der et par gange 
og det tiltaler mig slet ikke, med alt det tramp 
og folk der er på stoffer eller hvad det lige er de 
har lavet. [...] Derinde synes jeg sådan at man 
hele tiden skal være lidt på vagt fordi man ikke 
lige ved hvad der sker.’ 1.01.24 KKL, pige, 18 år, 
Aalborg Handelsskole 
Det virker ikke til at KKL har problemer med 
det at være  ude i gaden, men  er mest bekym-
ret for det at blive væk i mylderet, fordi det er 
svært at få kontakt til hinanden igen. 
’Men altså sådan nogle store fyre der ser sådan 
lidt halvaggressive ud, dem går jeg i hvervt fald 
ikke ind i.’ 1.02.13 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole 
KKL har godt nok ikke hørt om store fyre der 
har pandet små piger ned, men siger at man 
ved jo ikke hvad der kan ske. 
’Man ved jo ikke hvad der kan ske. Når folk de 
har fået noget at drikke eller hvad de nu har, så 
kan der jo nemt være en skrue løs.’ 1.02.47 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelsskole
Internettet
KKL beskriver sit dagsforløb: ’Så ringer væk-
keuret og så får det lige et par på kassen og så 
otte minutter senere så overvejer jeg at stå op.’ 
1.03.15 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
’Der [om morgenen] er jeg ikke på nettet, det 
har jeg simpelthen ikke tid til. Så kan det være 
hvis jeg skal møde sent, klokken 9 eller 10, så 
kan jeg godt overveje det, for så kan det godt 
være at man lige skal ind og tjekke et eller andet. 
Men altså ellers så er det først ude på skolen jeg 
kommer på nettet.’ 1.03.35 KKL, pige, 18 år, 
Aalborg Handelsskole 
’Jeg tager så hjemmefra og ned til stationen, hvor 
jeg enten cykler, tager bussen eller bliver kørt og 
så tager jeg så toget ind til skolen  hvor jeg så 
går fra stationen [Vestbyens] og op til skolen.’ 
1.03.54 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
KKL har ikke computer med i skole: ’Nej, det 
har jeg ikke [har computer med i skole], for jeg 
synes det er besværligt at have den med i forhold 
til hvad jeg får ud af det.  1.04.02 KKL, pige, 18 
år, Aalborg Handelsskole 
’Jeg synes ikke faciliteterne er [til det], så skal 
jeg have gang i det trådløse net og der er nogle 
problemer med det og så meget gavn har jeg hel-
ler ikke af det.’ 1.04.14 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole 
’Efter at alle de her små minicomputere er kom-
met frem, så er der flere og flere der har compu-
ter med.  Men altså det er ikke halvdelen i min 
klasse der har computer med og vores klasse er 
også en af de klasser hvor der er færrest der har 
computer med.’ 1.04.31 KKL, pige, 18 år, Aal-
borg Handelsskole 
Hvis KKL havde computer med, ville hun gå 
på nettet. det foregår inde i klasselokalet: ’Så 
går jeg så op i klassen, altså det er meget sjæl-
dent at jeg har computer med, det er som regel 
hvis jeg skal bruge den til et eller andet i timen 
og vi skal lave et eller andet projekt. Men eller 
s så kan jeg godt finde på, når jeg er kommet 
op i klassen, lige at finde på lige at logge på en 
af de andre computere der står på skolen. Det 
kan være at jeg lige skal have tjekket mail eller et 
eller andet, facebook.’ 1.05.13 KKL, pige, 18 år, 
Aalborg Handelsskole 
Om hvad hun tjekker først siger KKL at det 
kommer an på hvad hun skal: ’Hvis det bare 
er for at fordrive tiden, så er det jo nok face-
book hvor jeg lige kigger. Og ellers så kunne jeg 
godt finde på at gå på TV2 og lige tjekke nogle 
nyheder og ellers så er det skolens intranet eller 
skemaet [...] der lige skal tjekkes.’ 1.05.41 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
KKL bruger ikke rigtig Messenger længere, der 
har facebook taget over. ’Altså jeg har omsider 
fået oprettet Skype. Det er jo altså også på tide 
kan man sige. Så mangler jeg bare at der også er 
nogle andre der tilmelder sig. Det er ikke så sjovt 
bare at snakke med en hver gang. Men det er jo 
sådan set meget praktisk for ellers så kan man 
godt få en slem telefonregning.’ 1.06.11 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
’Men det [skype] kan jeg jo så heller ikke bruge 
oppe på skolen og heller ikke messenger - eller så 
skal man ind over en eller anden anden side for 
ellers [bliver det blokeret].’ 1.06.25 KKL, pige, 
18 år, Aalborg Handelsskole 
’Det er stort set aldrig [at KKL har computeren 
med i skole] fordi det er til mere bøvl end gavn.’ 
1.06.39 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
Hun siger at det måske er 2 gange på et skoleår. 
Hun bruger derimod computerne på skolen 
stort set hver dag. ’Det [første møde med com-
puteren] kan være der klokken 8.07, hvis toget 
det er kommet til tiden. Det kan også være at 
jeg lige skal ind og have printet noget ud inden 
timen så starter, men så bruger jeg som regel 
ikke internettet, så er det som regel bare noget 
word eller et eller andet.’ 1.07.05 KKL, pige, 18 
år, Aalborg Handelsskole 
’Så har vi jo så time og så står computeren ude 
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hvor den står. Så kan det være at vi får nogle 
opgaver hvor vi skal ud og lave et eller andet. 
Idag var det noget med eksportrådet og uden-
rigsministeriet, og når man så lige har lavet det 
man skal, så kan man jo godt komme til lige at 
gå en tur ind på facebook...’ 1.07.27 KKL, pige, 
18 år, Aalborg Handelsskole
KKL mener at hun har 173 venner på facebook 
og siger: ’Der har jeg det sådan at det der med 
”venner” på facebook, der har jeg sådan at der 
skal jeg kende folk, altså når jeg møder folk så 
skal de også hilse på mig. Altså jeg vil ikke bare 
være venner med nogen for at det ser godt ud at 
jeg bare har 500 venner, men hvis halvdelen af 
dem de ikke hilser på mig når jeg møder dem, så 
er jeg sådan set lidt ligeglad. Det giver jeg ikke 
ret meget for på den måde.’ 1.08.00 KKL, pige, 
18 år, Aalborg Handelsskole
Om hvad KKL skriver med vennerne om på 
facebook, siger hun: ’Jamen så laver man nogle 
statusopdateringen, det kan være hvis der nu 
lige er nogle vilde planer, eller hvis jeg har lavet 
noget ud over det sædvanlige. Altså det sidste 
soændende jeg skrev, det var at jeg havde løbet 
halvmarathon, det synes jeg lige at det skulle 
lige opdateres der. Men ellers så skriver jeg mest 
sådan på chatten med folk der. Altså det er ikke 
noget jeg bruger voldsomt meget, men jeg er ikke 
til det der med , at man bare skriver en hel lang 
smørre på folks væg og sådan. Så vil jeg hellere 
skrive en mail til folk fordi altså, det kan godt 
være at det er sådan en social side, men jeg 
synes ikke at alle behøver at vide hvad vi lige 
skal aftale.’ 1.09.10 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole
KKL kommunikerer via sms, skype, facebook 
og email - og har adskillige email kontoer: ’Jeg 
har sådan set flere [email konti]. Jeg har en fire 
stykker egentlig. Altså den første den havne jeg 
sådan set fordi at jeg skulle have en mail. Og så 
fik jeg en eller anden underlig mail med at nu 
lukkede de yahoo og så tænkte jeg at så måtte 
jeg jo oprette en ny mail. Og så havde jeg hørt at 
det var en god idé at en mail til facebook, så jeg 
tænkte okay, det gør jeg. Og så oprettede jeg så 
en anden mail til alt det andet. Og så viste det 
sig så at den der yahoomail den altså ikke luk-
kede alligevel, det har været fup eller sådan et 
eller andet, så det er lidt irriaterende når nu jeg 
har indført alle de adresseændringer og sådan 
noget. Så der har jeg to og så har jeg en ude på 
skolen også som jeg bruger også, ja sådan til 
mere fornuftige ting.’ 1.10.12 KKL, pige, 18 år, 
Aalborg Handelsskole
KKL siger at efter de har lavet opgaverne, er 
det mest facebook de bruger, ellers er det sko-
lens intranet.: ’Det er mest facebook vi bruger 
og ellers så er det skolens intranet. Det er først 
når jeg kommer hjem at jeg kigger på lidt andet.’ 
1.10.36 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole
 
I spisefrikvarteret er det alt muligt forskelligt 
der bliver snakket om, det kan godt være om 
noget de har læst på nettet i løbet af formidda-
gen, f.eks. nyheder på TV2 og KKL fortæller: 
’Vi er tre og vi får alle tre sådan en opdaterings-
besked fra TV2 med nyheder, når der nu lige 
sker et eller andet vildt. Altså det er ved at vi har 
tilmeldt os sådan en nyhedstjeneste [så de får 
opdateringer løbende] på telefonen. Jeg har lige 
fået en med at en eller anden ny en er udnævnt 
som forsvarschef, og så er man lige opdateret, og 
så kan jeg godt lige finde på at sige ’har du lige 
set at...’ og så ’ja den har jeg fået’ og så okay.’ 
1.11.45 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
Noget af den kommunikation der er virtuelt 
den er altså også fysisk i frokostpausen. 
’Ellers er det sådan noget tv og sådan noget vi 
diskuterer. Det sidste afsnit af Forbrydelsen der 
lige bliver vendt.’ 1.11.56 KKL, pige, 18 år, Aal-
borg Handelsskole 
’Altså på mobilen der kan sådan noget som 
Forbrydelsen godt lige blive vendt. Lige før der 
sker et eller andet så kan man godt lige skrive en 
besked med ’åh nej det var ikke så godt det der’.’ 
1.12.25 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
I skoletiden smser de ikke til hinanden, der 
snakker de eller bruger facebook. ’Når timen 
den er slut så plejer vi at lukke computeren ned 
og så er det slut og så går vi ind og spiser. Det 
kan være om noget vi har set, men ellers så kan 
det også være om alt muligt andet der lige kom-
mer op. Og så kan det godt være at hvis vi lige 
har ekstra tid at vi så lige er inde og tjekke com-
puteren igen og printe noget ud til næste time 
og så se lidt.’ 1.13.15 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole 
Til hvad de så kigger siger KKL: ’Jamen face-
book er jo utrolig tidskrævende. Altså selvom det 
var en halv time siden at man var inde at kigge, 
så kan man jo godt lige kigge en gang til. Og det 
er jo vildt åndsvagt, for det er jo lidt spild af tid.’ 
1.13.34 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole
Om online shopping: ’Nej TrendSales det er 
ikke noget vi gør i, men jo altså vi kan da godt 
snakke lidt om det men det er ikke sådan det 
store samtale emne ellers. Altså kommer der  at 
Gina Tricot kommer til Aalborg, det er da et 
emne ikke, men altså det er ikke...’ 1.14.10 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelsskole
Om eftermiddagen: ’Altså typisk vil det være 
noget med at vi har nogle opgaver og så løser 
vi dem og så går vi lidt på nettet igen og når det 
bliver ’ta-hjem-tid’ så tager vi hjem. Og når jeg 
så sidder og laver lektier, så skal jeg jo lige tjekke 
en gang til. Og nu her når det bliver december 
så bliver der en hel masse konkurrencer der 
skal deltages i og så kommer det til at tage lidt 
længere tid.’ 1.14.59 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole
Efter aftensmaden: ’Så [efter aftensmaden]er 
det for det mestenoget med noget fjernsyn, og 
så..Jeg har sådan set facebook ret meget åbent i 
løbet af en dag!’ 1.15.15 KKL, pige, 18 år, Aal-
borg Handelsskole 
’Det er jo ikke sådan at jeg sidder aktivt og bru-
ger det [Facebook] men jeg har sådan at jeg lige 
skal ind og tjekke, det kunne jo være at der var 
sket noget vigtigt. Altså det er der jo nok ikke 
altså.’ 1. 15.29 KKL, pige, 18 år, Aalborg Han-
delsskole 
’Nej det [facebook] er ikke åbent hele tiden, 
fordi tænker jeg nu skal jeg lige have lavet det jeg 
skal, og så løber man lige tør i det og så puha så 
går man lige tør i den opgave og så , nej jeg går 
lige ind og kigger de der billeder der fra i lørdags 
og så går der lige ti minutter igen.’ 1.15.43 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
’Altså det [at lave aftaler via facebook] kan jeg 
godt gøre med nogle af de veninder jeg ikke ser 
dagligt i skolen, nogle af dem fra min folkeskole 
og sådan noget, dem kan jeg godt lave aftaler 
med over facebook.’ 1.16.05 KKL, pige, 18 år, 
Aalborg Handelsskole 
Sådan en aftale vil typiske være noget med: 
’Det vil så være noget med at vi skal mødes et 
eller andet sted henne. Det vil så typisk være, 
altså det vil måske være hjemme eller i hallen 
eller en tur i biografen. Det kan jo heller ikke 
udelukkes.’ 1.16.23 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole
Om forpligtningsgrad ved forskellige måder at 
kommunikere siger KKL: ’Altså når man fysisk 
sidder over for hinanden, så er det meget for-
pligtende. Mens at når man så smser sammen, 
så går man måske et trin ned, så lidt mindre 
forpligtende.’ 1.17.02 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole 
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Når KKL får en sms så svarer hun på den, men 
det er lidt forskelligt hvor hurtigt. ’Det er lidt 
forskelligt [hvor hurtigt jeg svarer på en sms]. 
Det kommer selvfølgelig an på hvad spørgsmålet 
er eller hvad det går ud på. Men jo jeg svarer da 
næsten med det samme.’ 1.17.24 KKL, pige, 18 
år, Aalborg Handelsskole
Yderligere om graden af forpligtelse ved kom-
munikation: ’Så hvis vi så tager facebook, så 
kommer den så nok ind der, så det er nok alli-
gevel nede på tredje niveau eller minst forplig-
tende, selvom at princippet er jo det samme, 
ligesom mobilen, men det er bare lidt anderle-
des.’ 1.17.47 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handels-
skole
Aftalerne om at tage ned i byen laves mundt-
ligt: ’Det er mundtligt [at der laves aftaler om at 
tage ned i byen] fordi det er mest med dem fra 
klassen det foregår, sådan face to face.’ 1.18.06 
KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole
KKL bruger netbank, men ikke fra sin egen 
computer og siger: ’Jeg går ikke så meget i ban-
ken mere, fordi at der går jeg ned hvis jeg skal 
sætte penge ind, ellers så klarer jeg sådan set 
resten via netbank.’ 1.18.36 KKL, pige, 18 år, 
Aalborg Handelsskole 
KKL handler over nettet, men det er godt nok 
ikke så meget, fordi hun så skal sikre sig at det 
er pålideligt og KKL har været udsat for at 
bestille varer fra et sted som ikke var så pålide-
ligt. Hun er på den front lidt konservativ. 
’Jeg har det sådan lidt med tøj og sko. Der er 
en af mine veninder, hun køber gerne på asos, 
køber tøj, men så langt er jeg ikke helt lige kom-
met endnu, fordi det skal jo sidde ordentligt, og 
hvis ikke det sidder, så skal jeg også bruge penge 
på at sende det tilbage og gider jeg det og...Men 
ellers sådan noget elektronik, det kan man købe, 
eller det køber jeg. Eller jeg gør i selvskab med 
min far. Der købte jeg blandt andet min bærbare 
computer. Den købte jeg over nettet, fordi altså 
der ved du hvad du får eller hvad skal man sige.’ 
1.20.20 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
Ellers køber hun også hukommelseskort til 
mobiltelefonen og mobiltelefoner over nettet. 
’Elektronik det kan jeg godt [købe på nettet], 
men tøj det gør jeg ikke, for det kan jeg godt lide 
at kigge på.’ 1.20.44 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole 
KKL kan godt finde på at kigge på tøj på nettet, 
så er det blandt andet på asos.com. ’Og ellers 
så  hvis jeg har tid så kan jeg godt bare surfe lidt 
rundt på nettet og så er det forskelligt hvor jeg 
ender.’ 1.21.01 KKL, pige, 18 år, Aalborg Han-
delsskole
Om hvor tøjindkøb starter for KKL siger hun: 
’Altså jeg læser i Woman og det kan man måske 
sige, det er lidt inspirationskilde, men ellers så 
synes jeg det er meget, at så går jeg bare ind i en 
butik og så ved jeg at jeg skal have noget til en 
aften eller jeg mangler en trøje eller en cardigan 
eller et eller andet og så er det ligesom det der er 
udgangspunktet.’ 1.21.30 KKL, pige, 18 år, Aal-
borg Handelsskole 
Det er dog ikke tilfældigt hvor KKL går shop-
per: ’Altså det er jo klart, jeg har da mine favo-
ritter. Altså hvis jeg går en tur ned i byen, så går 
jeg i H&M, [...]
Når KKL går i H&M er det ikke efter noget 
bestemt men også bare for at kigge, også 
selvom hun kan se det på nettet: ’Så skal jeg 
sidde og bladre alle de der sider igennem på net-
tet. Altså i H&M, hvis jeg går ind fysisk, så kan 
jeg bare lige kigge de der bøjler igennem, og så 
tage det ud og mærke på det og se, er det noget 
jeg har lyst til at gå med, eller hvis jeg har lyst 
kan jeg gå ind og prøve, og sidder den helt skævt 
så hænger jeg den ud tilbage, mens, hvis jeg 
køber på nettet så kan det være  den jeg egentlig 
synes pænt ud til en, lige pludselig sidder mær-
kelig eller sidder underlig.’ 1.22.24 KKL, pige, 18 
år, Aalborg Handelsskole 
Et køb for KKL starter altså ikke på nettet og 
ender for det meste i en butik. KKL kommer 
dog i tanke om at hun faktisk har købt tøj på 
nettet, hos netop H&M, hvor hun købte nogle 
basis tanktoppe og nogle armbånd. 
’det var også nogle [varer] jeg har haft før, så jeg 
vidste hvad det var, så jeg en anden gang kan 
købe det hvis det er.’ 1.23.08 KKL, pige, 18 år, 
Aalborg Handelsskole
KKLs tøjsmag stemmer meget godt overens 
med udvalget i Aalborg og hun siger: ’Det er 
ikke så tit at jeg går på Loftet eller Loft, for jeg 
gider ikke give så meget for et enkelt stykke tøj. 
6-800 kr for en bluse, så kan jeg finde noget jeg 
bliver lige så glad for et andet sted og så købe to. 
Så på den måde er jeg meget tilfreds. Altså selv-
følgelig synes jeg det er spændende at komme til 
andre byer også og kigge, men det er ikke sådan 
at jeg tager nettet i brug i min søgen efter andre 
ting.’ 1.23.56 KKL, pige, 18 år, Aalborg Han-
delsskole
I forhold til fritid foregår der også en del i for-
hold til fodbold over nettet: ’Ja der vil jeg sige 
at jeg har en træner der er meget netfreak. Han 
er nærmest på facebook døgnet rundt og smser 
også flittigt. Det er sådan noget med at så får 
man en sms, stort set hver dag, eller ikke hver 
dag, men hver trænindsdag med ’husk træning’ 
og ’så er der træning’ og ’hvem kan køre’ og ’vi 
har lige noget tøj der skal vaskes ’ og også igen 
på facebook så har vi vores egen klub der eller 
gruppe, så på den måde så er der da noget der 
er flyttet over der. Der er noget kommunikation 
der er flyttet fra, hvad skal man sige, den rigtige 
verden og over til den virtuelle og mobiltelefo-
nen.’ 1.24.57 KKL, pige, 18 år, Aalborg Han-
delsskole 
Det synen KKL ikke gør noget. ’Jeg vil sige at 
det gør det egentlig lidt nemmere måske, fordi 
det der med at du kan sende en sms eller skrive 
rundt og så med smsen der er man lidt sikker på 
at folk ser det inden en forholdsvist kort periode, 
mens der godt kan gå lidt længere tid mellem at 
folk de er på facebook.’ 1.25.17 KKL, pige, 18 år, 
Aalborg Handelsskole 
Til gengæld mødes de ikke så meget: ’Det [at 
man ikke mødes så meget] synes jeg også godt 
at man kan mærke. Det der med at det der med 
at ses rigtigt, det bliver ikke til så meget, men 
det kan også godt være at det er ligesom skole-
gangen og det at man er kommet væk fra, hvad 
skal man sige, Svendstrup, at så ser jeg dem der 
er i skolen og snakker med dem, mens dem fra 
folkeskolen, det bliver mere sådan lidt facebook 
og snakke med dem når man møder dem. Det 
bliver ikke til så meget, men vi har jo også alle 
sammen så meget at se til synes jeg, at...’ 1.25.58 
KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
’Jeg tror faktisk tit at det ender op med at jeg 
bruger facebook som et forstadie til et besøg, 
fordi så tager man lige kontakten der og får 
snakket lidt og så bliver det til at man aftaler at 
nu skal man altså ses, fordi det er altså for lang 
tid siden.’ 1.26.22 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole 
Tre websites besøgt oftest; facebook, intranet-
tet på skolen, tv2s nyhedstjeneste
Tre websites brugt mest tid på: facebook, tv2, 
woman.dk
KKL bruger altså woman både i papirform og 
online hvor der er supplerende artikler. Tøjet 
kigger hun mest i bladet. 
’Det er sjældent at jeg ser noget i bladet og tæn-
ker ’ej den [et stykke tøj] må jeg bare lige præcis 
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have’ og så går ud og køber det. Det er ikke så 
tit men mere som en inspiration.’ 1.28.13 KKL, 
pige, 18 år, Aalborg Handelsskole
’Internettet det har vel en lille smule indflydelse 
på hvordan jeg kommer til at bruge byrummet.’ 
1.28.55 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
KKL mener nok at butikkerne i byen har en 
fremtid til trods for internettet: ’Ja det mener 
jeg nok at de [butikkerne] har [en fremtid i 
byen]. Fordi at selvom internettet er kommet 
og vi kan snakke med hinanden alle mulige ste-
der og vi kan købe ind på nettet, vi kan sidde 
hjemme foran skærmen og få pizza og sådan 
noget til døren, hvis det var det vi havde lyst til, 
så tror jeg da helt klart at folk de vil blive ved 
med at bruge byrummet,fordi jeg tror ikke at vi 
kommer der til, hvor det slet ikke bliver nødven-
digt at ses.’ 1.29.37 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole 
’Altså hvis man fjerner butikkerne så vil der jo 
ikke være ret meget at komme efter i byen ville 
jeg jo mene. Altså så kan det jo godt være at der 
vil være nogen der synes at det også er hyggeligt 
at gå en tur i parken men altså, jeg vil nok sige at 
hvis de fjernede butikkerne, så ville jeg ikke have 
så meget mere at komme efter. Så ville jeg finde 
noget andet.’ 1.30.04 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole 
’I en eller anden grad så bruger vi også butik-
kerne til at være sammen eller... det er jo en 
form for socialt samværd når man følges ad, 
så det er da også hyggeligt at gå et par stykker 
sammen i stedet for bare at drive rundt alene, 
men nogle gange er det knap så effektivt.’ 1.30.44 
KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
’Jeg vil egentlig ikke sige som sådan at vi bru-
ger butikkerne som en kulisse til at mødes i, for 
altså det er i hvert fald ubevist. Jeg tænker ikke 
over at nu har jeg lyst til at være sammen med 
hende, så nu går vi lige en tur i butikker. Ikke 
på den måde.’ 1.31.22 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole 
’Det der med at når man går to sammen så 
kommer man jo til at snakke sammen og det bli-
ver jo anderledes end når man bare sidder oppe i 
klassen.’ 1.32.12 KKL, pige, 18 år, Aalborg Han-
delsskole
’Det er jo lidt det sociale sociale liv man på en 
eller anden måde plejer eller hvad man nu skal 
sige, men jeg synes ikke det er i så udbredt grad. 
Men hvis man nu går helt ind til kernen, så er 
det jo nok egentlig det vi gør. Så er det jo nok 
egentlig socialt samvær som hvad skal man sige, 
udfører og plejer, vedligeholder i butikkerne.’ 
1.33.38 KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
KKL bryder sig ikke så meget ombetegnelsen 
kulisse. 
’Altså man kan jo ikke udelukke om man er 
sammen socialt, udelukkende om man går ned 
og shopper eller om man bare følges ad ned til 
bussen eller sådan noget.’ 1.34.54 KKL, pige, 18 
år, Aalborg Handelsskole 
’Vi sætter os ikke ned på Gammel Torv bare for 
at sidde og snakke. Vi har også et formål for 
det meste når vi er sammen, i hvert fald hvis 
det foregår efter skole, så har vi et formål. [...] 
Det formål vi har det kan vi ikke  udføre eller 
sådan realisere rundt omkring  på pladser eller i 
parker eller sådan fordi at det er butikkerne der 
er involveret.’ 1.35.39 KKL, pige, 18 år, Aalborg 
Handelsskole 
’Der skal ikke bare være en plads. Jeg ville ikke 
- og det tror jeg heller ikke mine veninder ville- 
bare sætte mig ned bare fordi der var en plads og 
sidde og kigge på folk altså.’ 1.36.19 KKL, pige, 
18 år, Aalborg Handelsskole
KKL kommer i tanke om at hun på facebook 
også er medlem af en Aalborg Events gruppe, 
hvor hun får opdateringer om hvad der sker i 
byen.
Atmosfære
Når vi siger atmosfære tænker KKL: ’[ved 
atmosfære] Så tænker jeg lidt stemning, og altså 
så er vi igen ovre i det med liv og mennesker og 
at der er lidt summen eller hvad skal man sige, 
pulserende liv.’ 1.37.04 KKL, pige, 18 år, Aal-
borg Handelsskole 
’Jeg synes da helt klart at det har betydning [at 
der er en bestemt atmosfære] fordi at, hvad skal 
man sige, atmosfære er jo egentlig et meget godt 
ord til at dække det, fordi at det er vigtigt at der 
er noget liv og der er noget stemning og der sker 
lidt i stedet for at der er helt dødt. [...] Atmo-
sfæren er også med til at gøre det attraktivt og 
lidt mere interessant.’ 1.37 36 KKL, pige, 18 år, 
Aalborg Handelsskole 
Grunden til at KKL og veninderne ikke kom-
mer i de yderste dele af gågaden er: ’Det er jo 
netop fordi at i de yderste dele af gågaden der 
er folk væk, der er ingen stemning, der er man 
ligesom på vej over til det kedelige eller sådan 
det normale byrum.’ 1.38.11 KKL, pige, 18 år, 
Aalborg Handelsskole
’Det [at der er renholdt og velholdt i byen] er 
næsten noget af det vigtigste. Jeg synes ikke 
det er lækkert at man skal gå og tjekke om man 
træder i hundelorte lige som det er tilfældet i 
Abselonsgade. Så altså helt sikkert. Det synes jeg 
har  stor betydning.’ 1.38.43 KKL, pige, 18 år, 
Aalborg Handelsskole 
KKL mener også at der er en sammenhæng 
mellem atmosfæren og det at der er renholdt 
og velholdt og mangel på de sidstnævnte er 
noget af det der kan være med til at trække 
stemningen nedad.
Grøn beplantning
’Lige umiddelbart vil jeg ikke sige at jeg tænker 
så meget over det [at der er grøn beplantning], 
men alligevel så er det nok med til at skabe noget 
stemning på en eller anden måde fordi det er da 
lidt hyggeligt med noget blomster og nogle træer 
og noget, men altså normalt så er det bare noget 
man går forbi. Det er bare, det er der som en 
del af kulissen eller hvad skal man sige. Det har 
en lille betydning. Og når blomsterne de så er 
der, så ser det også trælst ud hvis de er visne. 
Altså ned  ad Boulevarden der har de sådan 
nogle blomsterkummer  og det er da en del af 
indretningen lige som...Jeg sætter det lidt på linie 
med springvandet nede på  Toldbodsplads og så 
blomsterkummerne . Så det er med til at skabe 
eller gøre at der sådan er noget pænt at kigge på. 
Så på sin vis så synes jeg egentlig at det er godt 
nok.’  1.40.25 KKL, pige, 18 år, Aalborg Han-
delsskole 
’Altså lige frem at afholde mig fra [at bruge byen 
pga beplantningen] det tror jeg ikke jeg ville, 
men det kan da nok... altså nu ved jeg selvføl-
gelig ikke hvordan det ville se ud hvis man fjer-
nede alle blomster og træer, men umiddelbart så 
vil jeg ikke mene at hvis man puttede flere ting 
ind, så tror jeg måske godt at det kunne hæves 
lidt op. Altså så tror jeg godt at man kunne 
hæve stemningen eller atmosfæren lidt op ved 
at plante noget mere.’ 1.41.01 KKL, pige, 18 år, 
Aalborg Handelsskole 
’Jeg tror ikke at det ville ændre så meget på min 
adfærd eller sådan noget.’ 1.41.15 KKL, pige, 18 
år, Aalborg Handelsskole 
’Der er andre ting der er mere interessante end 
at sidde og kigge på træer.’ 1.41.42 KKL, pige, 18 
år, Aalborg Handelsskole 
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’Altså man kunne jo lave en hel skov ikke, men 
det ville jo ikke ændreret meget ville jeg mene, 
for ville man så ændre butikkerne eller bæn-
kene, så ville det ikke blive mere rigtigt.’ 1.42.14 
KKL, pige, 18 år, Aalborg Handelsskole 
’Jeg synes helt klart ikke at der er nok bænke. 
Det kunne man godt... Altså det er måske ikke 
særlig mange bænke man ville mangle men 
nogle få stykker.’ 1.42.34 KKL, pige, 18 år, Aal-
borg Handelsskole 
Hvis der skulle være flere bænke, kunne KKL 
godt bruge et par stykker i Bispensgade og så 
måske nogle ovre omkring Salling på Algade-
siden. ’Lige nu er der [ved Sallings Algade ind-
gang] noget café noget og der tror jeg faktisk at 
man kunne lave noget... altså der kunne jeg godt 
forestille mig at der var lidt grønt og en bænk 
eller to. Altså det tror jeg at det vil helt sikkert 
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Noter:
Kasper nævner to steder som uattraktive der går udover citykortudsnittet. Det ene er Østerbro - fra Teglgårds Plads til Østre Havnegade.
Det andet er Reberbansgade fra Sygehus Nord til omkring jernbaneoverskæringen
I interviewet nævner han også området ved Fedtebrød og Australian Barbeque (i det hele taget den del af østerbro, hvor karréerne aøses af 
parkeringspladser og småindustrier og baggårdsbyggeri)
Angående den foretrukne rute, så har Kasper kun tegnet den rute ind han går, når han skal hjem til sin søster for at låne en sofa, når han 
har været i byen i Jomfru Ane Gade.  Han bor i Droningelund og går i skole på HTX på Øster Uttrupvej 5 i Aalborg Øst. Dvs for at komme til 
Aalborg må han først tage en bus (fx. regionalbus 74 til Kennedy Arkaden). Herfra kan han tage bus nummer 17 ud til sin skole. Den stopper 
også ved Kennedy Arkaden.
Derfor har jeg markeret bustoppestedet foran Kennedyarkaden med X. 
Angående ture: Han tegner det ikke ind som en typisk tur i byen, men han beskriver, hvordan han og klassekammeraterne ofte tager på Fast Eddies 
i Maren Turisgade, eller på Las Vegas på hjørnet af Jomfru Ane Gade/Ved Stranden  for at spille Pool.
KRM nævner to steder udenfor Aalborg city-kortudsnittet som uattraktive. Det ene er Østerbro - fra Teglgårds Plads til Østre Havnegade, det andet er Reberbansgade fra Sygehus Nord til 
jernbaneoverskæringen. I interviewet nævner han også området ved Fedtebrødet og Australian Barbeque (i det hele taget den del af Østerbro, hvor karréerne afløses af parkeringspladser og 
småindustrier og baggårdsbyggeri). Angående den foretrukne rute, så har KRM kun tegnet den rute ind, han går, når han skal hjem til sin søster for at låne en sofa, når han har været i byen 
i Jomfru Ane Gade. Han bor i Dronninglund og går i skole på HTX på Øster Uttrupvej 5 i Aalborg Øst, hvilket betyder, at for at komme til Aalborg må han først tage en bus (fx. regionalbus 
74 til Kennedy Arkaden). Herfra kan han tage bus nummer 17 ud til sin skole. Den stopper også ved Kennedy Arkaden. Derfor er bustoppestedet foran Kennedy Arkaden markeret med et X. 
Angående ture beskriver han, hvordan han og klassekammeraterne ofte tager på Fast Eddies i Maren Turisgade, eller på Las Vegas på hjørnet af Jomfru Ane Gade/Ved Stranden for at spille 




dreng, 19 år, HTX
Dronninglund – egentlig Agersted
HTX, på Øster Uttrupvej (har altid gået på Ø.U.vej), studieretning Industrielt design
Har weekendarbejde på Dronninglund Hotel
Dyrker en del idræt; spiller håndbold, løber og dyrker fitnessboksning i Asaa/Dronninglund
Attraktive byrum:
1.prioritet: Jomfru Ane Parken
’Så er der så også det nye, jeg kan ikke engang 
huske hvad det hedder, men det nye der er ble-
vet lavet nede ved havnen [Jomfru Ane Parken].’ 
05.18 KRM, dreng, 19 år, HTX 
’Det er nok igen mest parken, der har vi også 
tit sat os ned, også nu her hvor der er blevet lidt 
køligere, der er nogen steder hvor man kan sidde 
i læ.’ 05.34 KRM, dreng, 19 år, HTX 
Det er på samme måde som de bruger Kilde-
parken, at KRM og vennerne bruger J.A.P  - for 
at samles uden for skolen. 
Om forskellen på at bruge Kildeparken og 
Jomfru Ane Parken, siger KRM: ’Det er lidt 
forskelligt, hernede [Jomfru Ane Parken] er man 
lidt tættere på midtbyen ind man er i Kildepar-
ken. Og det er sådan set stort set det.’  06.02 
KRM, dreng, 19 år, HTX 
Iflg. KRM er det væsentlige ved at være tæt på 
midtbyen: ’Det giver i hvert fald nogle andre 
muligheder. […]Ja hvis nu man lige bestemmer 
sig for at man vil ned og have et spil pool eller et 
eller andet, ind at sidde på en café eller noget, 
så er der ikke nær så langt som fra Kildepar-
ken. Men dernede[Kildeparken] der sidder vi så 
tit, fordi når man kommer med 18’eren [bussen 
fra Øster Uttrupvej] så er der 100meter derover.’ 
06.30 KRM, dreng, 19 år, HTX 
18’eren kører fra HTX ned til Kennedy Arka-
den. Der er ikke så vidt KRM ved, nogle busser 
der kører ned forbi Jomfru Ane Parken/hav-
nen ude fra HTX.
2.prioritet: Jomfru Ane Gade
’Så er der jo så også Jomfru Ane Gade. Hvor 
jeg også tit tager i gaden med både venner fra 
skolen men også alle mulige andre steder fra, og 
mødes tit med nogen derinde og sådan noget. Jeg 
kan godt lide det der med at man kan gå frem 
og tilbage fra forskellige steder, uden problemer.’ 
04.49 KRM, dreng, 19 år, HTX 
KRM bruger kun Jomfru Ane Gade om afte-
nen og i weekenden; ’Jeg er der [i Jomfru Ane 
Gade]aldrig om dagen.’ 05.02 KRM, dreng, 19 
år, HTX
3.prioritet: Kildeparken
’Der er i hvert fald Kildeparken som vi tit bruger 
om sommeren, tager derned efter skole og hyg-
ger os.’ 03.33 KRM, dreng, 19 år, HTX 
Med ’vi’ mener KRM nogle af dem fra klassen 
’[Det er] nogle af dem fra klassen. Ja vi sidder 
og spiller lidt, spiller noget bold og snakker osv.’ 
03.46 KRM, dreng, 19 år, HTX 
Det er primært om sommeren af KRM og ven-
nerne tager i Kildeparken – i hvert fald når der 
er godt vejr, der er ikke meget sjov i det når 
det regner. 
’Det [Kildeparken] er bare sådan et hyggeligt 
sted at samles. Også for at komme lidt væk fra 
skolen.’ 04.20 KRM, dreng, 19 år, HTX
’Der [i Kildeparken]er ikke så mange mulighe-
der der igen, der skal som oftest være godt vejr 
for at man kan være dernede af.’ 07.34 KRM, 
dreng, 19 år, HTX.
KRM kommer ikke i Kildeparken om aftenen: 
’Nej der [i Kildeparken]er vi kun om dagen. Så 
bliver vi der nogen gange hvor vi har siddet til 
ved en seks-syvtiden om sommeren når der har 
været godt vejr. Så det er mest om eftermidda-
gen.’ 07.50 KRM, dreng, 19 år, HTX 
’Vi plejer gerne at være her rundt omkring ved 
springvandet, ja hvis der er plads, ellers så fin-
der man et andet sted. […]Det er bare at det 
ligger nogenlunde centralt og ikke så langt fra 
indgangen når man kommer nede fra Kennedy 
Arkaden.’ 08.16 KRM, dreng, 19 år, HTX
Kennedy Arkaden er central fordi: ’Vi kommer 
tit med busser og skal med busser mange af os, 
videre.’ 08.23 KRM, dreng, 19 år, HTX
Alle de tre udpegede attraktive steder, er steder 
KRM kommer med vennerne og der er ikke 
rigtigt nogen af stederne han kommer alene: 
’Nej det er der ikke rigtigt, det er oftest med ven-
nerne man går rundt.’ 08.55 KRM, dreng, 19 år, 
HTX 




’Der er i hvert fald Kennedy Arkaden. Hvor jeg 
bruger rigtig meget tid, desværre, med at vente 
på busser. Jeg synes ikke det er særlig attraktivt, 
der er ikke noget at give sig til sådan. Når man 
venter, så sidder man tit bare og kigger.’ 09.43 
KRM, dreng, 19 år, HTX 
Butikkerne i Kennedy Arkaden er ikke interes-
sante for KRM at bruge ventetiden på: ’Dem 
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et eller andet sted det vigtigste
grøn beplantning:




ser man to gange og så er det det.’ 09.50 KRM, 
dreng, 19 år, HTX.  
’Det er sådan noget med, at skal man have noget 
at lave, så skal man selv have en bog med, eller 
en computer som man skal sidde og lave lidt 
med, som man så kun kan bruge et begrænset 
stykke tid fordi der ikke er strøm.’ 10.03 KRM, 
dreng, 19 år, HTX 
KRM venter dagligt på Kennedy Arkaden ca. 
30-45 min. fra at den ene bus kommer ind til 
den anden bus kører igen. Det er kun på Ken-
nedy Arkaden at KRM kan vente på bussen i 
byen, alternativt kan han vente ude på skolen.: 
’Alternativt kan jeg vente ude på skolen, men 
ja, det er så spørgsmålet hvor meget det er ved, 
når man sidder alene.’ 10.33 KRM, dreng, 19 år, 
HTX
2.prioritet: Reberbahnsgade
’Nu er det selvfølgelig nok også bare fordi jeg ikke 
kommer der så tit, men herude omkring jern-
banen herovre, i den her [den vestlige] ende af 
Reberbahnsgade, er der også et sted som ser lidt 
hærget ud i hvert fald, som jeg heller aldrig…
altså jeg har været derude nogle gange, gået 
forbi, men ja, altså der ligger nogle værtshuse og 
noget derude men det er ikke et sted jeg har lyst 
til at tage hen i hvert fald. Og jeg befinder mig 
heller ikke ret tit i Reberbahnsgade i de butikker 
eller noget som helst.’ 13.34 KRM, dreng, 19 år, 
HTX 
Det er primært den nederste del mod jernba-
nen at KRM ikke kommer i. 
Det er bl.a. det at områderne ser nedslidte ud 
som gør at KRM finder disse områder ikke 
attraktive: ’De offentlige steder, de cafeer, butik-
ker og værtshuse er nok ikke rigtigt noget der 
tiltaler mig.’ 14.20 KRM, dreng, 19 år, HTX 
’Det ved jeg ikke, det er nok heller ikke et sted 
jeg kunne finde på at flytte tid, tror jeg ikke. 
Jeg synes ikke, det ser ikke ret specielt ud.’ 14.33 
KRM, dreng, 19 år, HTX
3.prioritet: Østerbro
Mens KRM leder efter to ikke-attraktive ste-
der i byen siger han: ’Der er jo dele af byen som 
man helst ikke vil gå i.’ 10.58 KRM, dreng, 19 
år, HTX 
Eksempelvis på Østerbro lidt længere østpå 
end Nordkraft omkring Australian BBQ: ’Jeg 
ved ikke, jeg synes bare det ser så kedeligt ud.’ 
11.30 KRM, dreng, 19 år, HTX 
KRM markerer dette område som ikke-attrak-
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tivt. 
’Især ikke nede omkring Fedtebrød.’ 11.42 KRM, 
dreng, 19 år, HTX 
Om området siger KRM: ’Jamen, nogle gamle 
bygninger, det ligner sådan lidt et smus-kvar-
ter hvis man kan sige det sådan.’  12.01 KRM, 
dreng, 19 år, HTX 
Mht. Fedtebrød er det nok primært de menne-
sker der er der, der gør det ikke attraktivt sam-
men med at KRM mener at det ser gammelt 
og faldefærdigt ud: ’Det [Fedtebrød] ser så gam-
melt og faldefærdigt ud. Det er ikke lige frem et 
sted man har lyst til at gå ind, hvis ikke man 
kender nogle folk derinde i hvert fald.’ 12.19 
KRM, dreng, 19 år, HTX 
KRM undgår dette sted, men kommer der dog 
alligevel en gang imellem: ’Jeg kommer der 
stort set aldrig.’ 12.29 KRM, dreng, 19 år, HTX
Mht de andre mennesker der er på Kennedy 
Arkaden: ’Det er jo ikke et sted der sker det helt 
store idet at folk de sidder primært bare og ven-
ter og læser aviser eller hvad det nu er.’ 15.41 
KRM, dreng, 19 år, HTX 
Der er dog mange mennesker, og KRM sidder 
da også nogle gange og snakker med nogen fra 
klassen hvis de skal vente på en bus sammen 
men han snakker ikke med nogen udover dem 
fra klassen.
’Umiddelbart så er det jo gråt og trist indven-
digt, Kennedy Arkaden. I hvert fald ventesalen 
dernede. Det er også utrolig kedeligt at se på det 
hele, fordi det er hvide vægge og hvide bænke og 
ja, der er ikke gjort det helt store ud af det.’ 16.32 
KRM, dreng, 19 år, HTX 
’Det [Kennedy Arkaden]er det eneste sted hvor 
man kan stå indenfor og vente.’ 16.46 KRM, 
dreng, 19 år, HTX. 
’Nogle gange, hvis jeg har noget der skal læses, 
så læser jeg det. Men jeg har valget med at sidde 
ude på skolen og sidde der og vente alene eller 
tage ned på Kennedy Arkaden.’ 17.06 KRM, 
dreng, 19 år, HTX 
Så vælger KRM at tage ned på Kennedy Arka-
den for at være sikker på at nå bussen.
Mht hvad der generelt gør by- og parkrum 
attraktiv/ikke attraktive:
’For at de [by- og parkrummene] skal være 
attraktive, så skal der være noget at se på. Altså 




Rum og bygninger, og også det at der er rydde-
ligt, der ikke ligger skrald over det hele osv. Der 
må selvfølgelig også gerne være noget at lave der. 
Nede ved Kennedy Arkaden der kan man sidde 
og vente og det er stort set det. Og det er også det, 
de her par steder, Jomfru Ane Parken og Kilde-
parken, altså der er jo mulighed for at man kan 
spille bold eller noget i den stil når nu man er 
sammen med vennerne, man behøver ikke bare 
at sidde og ja, sidde og kigge. Så der må gerne 
være noget at lave, det behøver ikke ligefrem at 
være fysisk, men […]netcafé, en café eller et eller 
andet. Et sted at spille pool gjorde heller ikke 
noget.’ 18.34   KRM, dreng, 19 år, HTX
Der må iflg KRM gerne være andre menne-
sker: ’Det er også kedeligt at være et sted hvor 
der ikke er andre, et eller andet sted, og det er 
nok også derfor man søger til sådan nogle steder 
som parker, for ellers så kunne vi også sagtens 
have siddet ude på skolen og snakket og derude 
er også en græsplæne hvis det skulle være.’ 18.57 
KRM, dreng, 19 år, HTX 
Skolen fravælges altså fordi: ’Et eller andet sted 
fordi det er skolen, og der har man ikke lyst til 
at bruge sin fritid. De andre steder, der kommer 
man ud og ser andre mennesker, oplever lidt 
noget andet.’ 19.13 KRM, dreng, 19 år, HTX 
Til hvad der er vigtigst af mennesker eller 
omgivelser, svarer KRM: ’Det er lidt en kom-
bination fordi hvis ikke der er nogle pæne omgi-
velser man har lyst til at være i, så bliver man 
jo væk. Og hvis ikke der er andre mennesker så 
er det jo heller ikke noget ved at være der.’ 19.34 
KRM, dreng, 19 år, HTX 
KRM er enig i at attraktiviteten af by- og 
parkrummene også afhænger at de mennesker 
der er der, altså en matrix med fire muligheder, 
og hvad der er værst i denne matrix forklarer 
KRM: ’Hvis der er mennesker man ikke bryder 
sig om, og de ikke bryder sig om en, det vil jo 
nok være det værste. Så har man jo ikke lyst til 
at være der overhovedet.’ 20.05 KRM, dreng, 19 
år, HTX 
I så fald er det et eller andet sted lige meget 
med oplevelsen. ’Men hvis man får et eller 
andet indtryk af at der aldrig bliver gjort rent 
og at der ikke bliver gjort noget for at de menne-
sker der er der, de skal have det godt, på den ene 
eller den anden måde, så er det jo også trælst, 
men hvis ikke man kan lide de folk der er der, så 
er det jo nok den største grund til at blive væk.’ 
20.33 KRM, dreng, 19 år, HTX 
Til hvilke mennesker der skal være/ikke skal 
være i by- og parkrummene siger KRM: ’Folk 
der opfører sig på en negativ måde og drager en 
masse opmærksomhed til sig på den måde, er 
nok folk man vil prøve at undgå.[…]Altså en 
truende adfærd og skal sidde og føre sig frem.’ 
21.20 KRM, dreng, 19 år, HTX
’Jeg har da tit set folk der sidder og råber af 
andre, fordi de ser ud på en bestemt måde og 
gør noget på en bestemt måde, og altså det er 
jo sådan nogle personer man nok sætter sig væk 
fra.’ 21.41 KRM, dreng, 19 år, HTX 
Til hvad det er for nogle folk, siger KRM: ’Folk 
der jo nok tit bliver råbt efter, det er jo alkoho-
likere eller folk der går og har den her emustil’ 
21.59 KRM, dreng, 19 år, HTX 
’Jeg synes det er mange der råber efter dem, de 
er svære sådan lige og kategorisere, for det kan 
altså både være de her prettyboys, det kan også 
være håndværkere og så videre. Det er meget 
forskelligt.’ 22.27 KRM, dreng, 19 år, HTX 
KRM bryder sig ikke om at de råber efter dem: 
’Folk skal have lov til at være hvor de er og det 
er jo hvad jeg vil synes er truende adfærd, fordi 
man råber af dem, fordi der ser ud som de gør.’ 
22.47 KRM, dreng, 19 år, HTX 
Det er dog ikke umiddelbart noget KRM selv 
føler sig truet af: ’Nu sådan et sted som John F. 
Kennedys Plads, det er jo også et sted hvor man 
ikke umiddelbart har lyst til at være, fordi der 
tit og ofte sidder mange alkoholikere og det er 
jo heller ikke sikkert at de gør nogen noget, men 
det er mere det der med at man ved at de er 
påvirkede og man ved ikke… det kan jo slå klik 
for dem.’ 23.06 KRM, dreng, 19 år, HTX 
KRM har dog ikke lige frem oplevet eller hørt 
om nogen fra skolen eller lignende der er ble-
vet overfaldet af eks. Disse alkoholikere. ’Ikke 
decideret overfaldet, men altså de er jo tit ble-
vet antastet og hvor de er kommet hen til dem 
og begyndt at snakke til dem også selvom man 
egentlig går i sin egen verden og sådan noget. 
Altså nogen gange så, altså lige så snart de 
begynder at bede en om ydelser eller på den ene 
eller anden måde, så synes jeg et eller andet sted 
at det er for meget.’ 23.49 KRM, dreng, 19 år, 
HTX 
Så gider KRM ikke komme disse steder: ’Jeg er 
ikke typen der, jeg har for eksempel aldrig været 
i et slagsmål og vil heller ikke, så derfor så søger 
jeg ikke den slags selskab.’ 24.48 KRM, dreng, 
19 år, HTX 
’Jeg kan bare et eller andet sted ikke lide dem. Jeg 
ved ikke hvad der ligger bag det, men det at man 
ved at de ikke har et arbejde, man ved de bare 
kunne tage sig sammen og så fik de sig så  meget 
bedre, det er nok det der ligger bag. Også fordi 
jeg har heller ikke lyst til at snakke med dem så.’ 
25.52 KRM, dreng, 19 år, HTX 
’Det er jo ikke fordi man er bange for dem, over-
hovedet.’ 26.08 KRM, dreng, 19 år, HTX 
’Selvom jeg er en af de større personer og nok 
ikke skal være bange for at komme i slagsmål på 
den måde, ja så holder jeg mig stadigvæk væk. 
[…] Det er nok det der med at man har ikke 
lyst til at snakke med dem fordi at…jamen jeg 
kan ikke se at de kan sige noget fornuftigt i hvert 
fald...’ 27.51 KRM, dreng, 19 år, HTX 
Selvom KRM altså ikke er lille at se til, så bry-
der han sig alligevel ikke om typer som eks. 
Alkoholikere. 
’Det er vigtigt at der er andre mennesker, men 
det behøver ikke altid være sådan at de skal 
være antastende når man sidder i en gruppe for 
eksempel.’ 28.19 KRM, dreng, 19 år, HTX
De steder som KRM har udpeget som attrak-
tive/ikke attraktive, bruger han:
’Jomfru Ane Parken og Kildeparker der kommer 
jeg nok ikke så tit her i vinterhalvåret men altså 
om sommeren der er vi der gerne 2-3gange om 
måneden i hvert fald.’ 28.59 KRM, dreng, 19 år, 
HTX 
’Jomfru Ane Gade det er nok noget det samme 
[som Kildeparken og Jomfru Ane Parken] de 
der 2-3 gange om måneden, det er så bare hele 
året fordi der kan man gå indenfor.’ 29.12 KRM, 
dreng, 19 år, HTX 
’Kennedy Arkaden der er jeg stort set hver dag.’ 
29.18 KRM, dreng, 19 år, HTX 
’De to andre steder[Østerbro og Reberbahns-
gade]dem prøver jeg helst at undgå. Jeg kører 
derovre forbi i bus nede omkring Østerbro hver 
dag også.’ 29.29 KRM, dreng, 19 år, HTX
Men selvom han kører forbi Østerbro i bus 
kunne han ikke drømme om at stå ud.
[kønsforskellig brug af byen]
Om sin brug af byen siger KRM: ’Det er lidt 
forskelligt, ofte så er det planlagt, fordi at jeg 
kommer et stykke væk fra Aalborg, så jeg skal tit 
planlægge min tid videre med busser og sådan 
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noget, men det sker nogen gange at det er impul-
sivt at vi lige tager et eller andet sted hen og lige 
får en øl eller et eller andet. Men det er ikke så 
tit at det sker.’ 30.32 KRM, dreng, 19 år, HTX 
Til hvor impulsivt det så rent faktisk er, siger 
KRM: ’Det er sådan noget med  at vi bestemmer 
det om morgnen når vi mødes på skolen.’ 30.42 
KRM, dreng, 19 år, HTX 
Helt så impulsive er KRMs ophold i byen altså 
heller ikke: ’De [ophold i byen] er jo stort set 
planlagt alle sammen.’ 31.03 KRM, dreng, 19 
år, HTX 
’Det har jo noget at gøre med det her at jeg kom-
mer langt væk fra, mange af dem fra min klasse 
kommer langt væk fra, så det handler om at dis-
ponere sin tid også med at man tit skal have det 
til at passe med busser og man skal videre og 
sådan noget. Så man bliver nødt til, til en vis 
grad at planlægge det i hvert fald.’ 31.26 KRM, 
dreng, 19 år, HTX 
Om de er i byen uden formål siger KRM: 
’Nogen gange [er jeg i byen uden formål], det er 
ikke så tit det sker, det er igen det her med, altså 
det skal gerne være planlagt, og nogen gange så 
bliver man der lidt længere måske eller et eller 
andet, bare går rundt, futter rundt over det hele. 
Det er måske en-to gange årligt. Mere er det 
ikke.’ 32.13 KRM, dreng, 19 år, HTX 
Der er altså ikke så meget tid til tilfældighe-
der: ’Jeg synes måske bare ikke at jeg har tid til 
det. At skulle gøre alt muligt impulsivt og ja.. jeg 
laver en del ting, også i min fritid, og skal have 
plads til lektier og sådan noget, så jeg bliver nødt 
til at planlægge det bare en lille smule.’ 32.38 
KRM, dreng, 19 år, HTX 
’Altså min brug af Aalborg den er jo et eller 
andet sted meget planlagt og ja, det sker ikke så 
tit at man laver et eller andet impulsivt.’ 32.52 
KRM, dreng, 19 år, HTX 
Der er også helt klart et formål bag de ting 
KRM gør i byen, som følge af hans stramme 
kalender. ’Altså jeg er ikke typen der går rundt i 
Aalborg bare for at kigge på vinduer for eksem-
pel. Hvis jeg skal ud og kigge på butikker, så er 
det som oftest fordi jeg har et eller andet, jeg skal 
ud og ha et par nye bukser eller en trøje eller et 
eller andet. Og igen, så er det jo noget jeg har 
planlagt, hvad dag jeg bedst har tid osv.’ 33.30 
KRM, dreng, 19 år, HTX 
’Oftest så har jeg faktisk planlagt hvad det er 
jeg også skal have, ja.’ 33.36 KRM, dreng, 19 år, 
HTX 
Til hvorvidt KRM har undersøgt på forhånd 
hvad han skal finde siger han: ’Jamen jeg bruger 
tit tid på internettet og kigger hvad man måske 
kunne finde, noget der ligner…’ 33.53 KRM, 
dreng, 19 år, HTX 
’Oftest så kender man butikkerne lidt efter, man 
ved hvad slags tøj de har og det er jo selvfølge-
lig det man pejler eller leder efter.’ 34.09 KRM, 
dreng, 19 år, HTX 
’Det er oftest alene [at jeg køber tøj].’ 34.19 
KRM, dreng, 19 år, HTX 
Når KRM er nede i byen med sine venner hvil-
ket er både piger og drenge, bruger de tiden på 
flg: ’Så er det tit cafeer, værtshuse, parker.’ 34.34 
KRM, dreng, 19 år, HTX 
Sådan en typisk tur i byen: ’Vi er tit flest drenge, 
fordi det tit er fra klassen, ja nogen gange så 
er der en 3-4 piger der tager med [og de er]7-
8[drenge] ca.Altså om sommeren så bruger vi tit 
parkerne, og det her med så sidder vi uden for, 
det kan vi lige så godt. Mens om vinteren der 
finder vi tit et sted hvor man kan komme inden-
for, få et spil pool eller…’ 35.10 KRM, dreng, 19 
år, HTX 
I så fald går de ofte på: ’Vi har Eddies Pool 
House hvor vi tit kommer. Og også Las Vegas 
nede af ved havnen. Jeg tror måske også at det 
er det der med at det ligger lidt centralt og får 
man lyst til at gå et andet sted hen, så er der 100 
meter. Længere behøver man ikke at gå.’ 35.34 
KRM, dreng, 19 år, HTX 
Et andet sted at gå hen fra disse steder, kunne 
være et andet værtshus. ’Ja det er mest drenge 
man møder dernede [hvor de spiller pool] […]
De andre mennesker man møder på værtshuset, 
det er mest drenge.’ 36.09 ’Jeg tror i hvert fald 
pool det er sådan en drenge ting.’ 36.15 KRM, 
dreng, 19 år, HTX 
’Der ligger en tre-fire steder man kan spille det 
[pool] dernede [ved havnen] så det er nok pri-
mært derfor man søger derned.’ 36.24 KRM, 
dreng, 19 år, HTX 
KRM vil tro at de spiller pool en to-tre gange 
om måneden, som han siger; ’Det er sådan hvis 
der ikke lige sker andet [at de spiller pool]. Der 
er også fredagscafeer og sådan noget på skolen 
som vi også mødes til. Men hvis sp det er lang tid 
siden der har været det, så plejer vi gerne at tage 
ind til byen.’ 36.46 KRM, dreng, 19 år, HTX 
Det er så tit nede ved havnen, ved Eddies Pool 
House, Las Vegas eller noget. 
’Altså vi har da gjort det at vi er gået nede fra 
Eddies Pool House og så er gået i Netto eller et 
eller andet og har købt en kasse øl og så har sat 
os ned i Jomfru Ane Parken og siddet dernede.’ 
37.33 KRM, dreng, 19 år, HTX 
Til hvorfor det er Jomfru Ane Parken de sidder 
i, siger KRM at: ’Det er jo et flot sted at sidde og 
hvis vejret er til det, så er det jo heller ikke noget 
problem at være dernede. Og det er jo beregnet 
til det, der er bænke hvor man kan sidde der-
nede.’ 37.54 KRM, dreng, 19 år, HTX 
’Det er forskelligt om det stopper der eller vi går 
videre. Ja altså nogen gange så går man op og 
henter en kasse øl mere og andre gange så sæt-
ter man sig ind på et nyt værtshus og får nogle 
øl der og fortsætter hele aftenen.’ 38.18 KRM, 
dreng, 19 år, HTX 
Til hvorfor det lige er interessant at sidde i Jom-
fru Ane Parken og drikke øl siger KRM: ’Jeg 
tror det er det der med at man kommer et andet 
sted hen, kommer lidt uden for, det kan man 
godt have brug for når man har siddet sådant et 
sted som i hvert fald Eddies Pool House. Komme 
ud og få noget frisk luft og kunne se på nogle lidt 
andre mennesker end dem der er derinde. Det er 
lidt forskelligt [hvem vi kigger på i Jomfru Ane 
Parken]. Ja det er nok piger vi kigger efter.’ 39.01 
KRM, dreng, 19 år, HTX 
KRM mener egentlig ikke at der er for få steder 
hvor man kan sætte sig ned med en kasse øl og 
drikke den, og han mener ikke umiddelbart at 
der skal være flere steder. 
’Umiddelbart ville det være at der skulle være 
noget længere heroppe omkring […] Nytorv og 
så videre. Altså det ligger meget sådan spredt ud 
over midtbyen.’ 39.31 KRM, dreng, 19 år, HTX 
’[Jeg ville ikke tage en kasse øl med op på nytorv 
og drikke den der sammen med vennerne] Ikke 
som det[Nytorv] ser ud nu i hvert fald. Havde 
der nu været nogle grønne områder eller noget… 
Altså ja, det er meget det her sten og de her trap-
per der er derhenne, og ja man kommer nok 
også let til at ligne dem der sidder nede på John 
F. Kennedys Plads. Det er nok også derfor man 
søger sådan et andet sted hen.’ 40.02 KRM, 
dreng, 19 år, HTX 
’Altså det er jo mere hyggeligt at sidde et sted 
hvor der er nogle planter, noget græs måske, 
nogle træer og man har den der picnicfølelse af 
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det.’40.23 KRM, dreng, 19 år, HTX 
’Når man har den der kasse øl med, det giver jo 
et eller andet fællesskab og man bliver ikke set 
på på helt den samme måde, hvis man sidder 
en gruppe drenge som man måske et eller andet 
sted kan se kommer fra en gymnasieklasse, der 
sidder med den der kasse øl.’ 40.49 KRM, dreng, 
19 år, HTX 
Hvis der var flere parklignende rum siger 
KRM at de måske ville sidde mere nede i byen: 
’Det kommer også lidt an på beliggenhed, ja 
altså det [det parklignende rum] skulle nok ikke 
ligge lige ved de der trafikerede veje som Nytorv 
men lidt inde bagved, fordi det der med at alle 
de kommer forbi og… det er heller ikke så fedt at 
blive kigget på igen på den måde. At blive udstil-
let som en abe i et bur.’ 41.25 KRM, dreng, 19 
år, HTX
’Når man vælger sådan et sted, så har det jo 
meget at sige, også hvad for nogle andre men-
nesker der kommer der. For eksempel i Kilde-
parken, Jomfru Ane Parken der er det i orden at 
sidde med en kasse øl, og det er der rigtig mange 
andre der også gør. Jeg tror bare… jeg tror bare 
det er sådan man ser på det. Det har jo meget at 
sige, ja hvordan andre folk ser på en, også fordi 
bliver man set som det her udskud, det er der jo 
ingen der har lyst til tror jeg ikke. Det er jo nok 
også en af grundene til at man vælger et sted, 
hvor det ser mere ud som en picnic og det gør det 
lidt mere legalt.’ 42.40 KRM, dreng, 19 år, HTX 
Til hvad der er vigtigst af byliv og mennesker 
svarer KRM: ’Jeg synes jo det hænger sammen 
bylivet og menneskerne, fordi at altså hvis man 
omgives af mennesker som den her, som taber, 
så er det jo selvfølgelig ikke sjovt at være der. 
Men det har jo også meget at gøre med omgi-
velserne, hvor man sidder henne. Igen hvis det 
kommer til at se ud som den her picnic så er det 
jo mere legalt end hvis man bare sætter sig på en 
bænk for at slå tiden ihjel.’ 43.17 KRM, dreng, 
19 år, HTX
Til hvorvidt KRM tror at drenge bruger byen 
anderledes end piger, siger KRM: ’Ja jeg tror 
der er forskel [på hvordan drenge og piger bru-
ger by- og parkrummene]. Ofte så ser man grup-
per af piger, eller i hvert fald to-tre stykker som 
går rundt i Algade og […]Bispensgade og shop-
per og det tror jeg ikke så tit drenge gør. Jeg har i 
hvert fald ikke selv oplevet det. Altså det er sket 
et par gange med det er ikke specielt ofte. På den 
måde tror jeg måske der er forskel på hvordan 
det bliver brugt af piger og drenge.’ 44.24 KRM, 
dreng, 19 år, HTX 
’Når drenge de bruger byen, så er det jo nok 
mere det der med og hænge, det skal være stille 
og roligt, man sætter sig ned og snakker med 
hinanden og spiller måske noget bold, på den 
måde.’ 44.45 KRM, dreng, 19 år, HTX 
I modsæting til pigerne mener KRM at dren-
gene ikke bevæger sig så meget rundt: ’Jeg tror 
tit det her med at drengene de vil gerne være 
et sted og så sidde og snakke over et spil pool 
eller et spil kort eller et spil bold, en kasse øl, ja 
hvad det nu kan være. Det tror jeg det er det de 
[drengene] bruger byrummene til.’ 45.35 KRM, 
dreng, 19 år, HTX 
’Ja vi har mere den der med at finde et sted hvor 
vi slår os ned.’ 45.51 KRM, dreng, 19 år, HTX 
Drengene går altså ikke rundt fra byrum til 
byrum. KRM ved ikke hvorfor de slår sig ned i 
stedet for at gå rundt, det er bare sådan de gør.
Til hvor stor en betydning omgivelserne har på 
hvor og hvordan de færdes og hvad der er vig-
tigst, det de kan lave der som gruppe eller om 
de kan se nogle andre der, siger KRM: ’Altså 
man skal selvfølgelig have lyst til at være der, 
igen det har noget at gøre med hvor pænt det er, 
hvis det er noget faldefærdigt lort så gider man 
jo ikke. Men det har jo også rigtig meget at gøre 
med hvad man kan lave der. Jeg tror også det 
er derfor at der er mange drenge der søger mod 
pool, der må gerne være et eller andet man kan 
få tiden til at gå med hvis det bliver for kedeligt 
bare at sidde og snakke.’ 46.51 KRM, dreng, 19 
år, HTX
[beskyttelse mod vold og kriminalitet]
’Det [at føle sig ubeskyttet mod vold og krimina-
litet] er ikke noget jeg går og tænker over, altså 
om man bliver udsat for vold på et tidspunkt. Jeg 
synes egentlig et eller andet sted at man bliver 
godt nok beskyttet. Det er heller ikke noget jeg 
tænker over når jeg er i byen om aftenen. Altså 
man er da et par gange blevet antastet af nogle 
personer som måske gerne vil op at slås, men 
ja…’ 47.41 KRM, dreng, 19 år, HTX
Om disse antastninger siger KRM: ’Jo men 
altså det kan jo være at man sidder sammen 
med sine venner inde ved et bord på et værts-
hus og der kommer nogen hen og enten synes de 
skal have det bord eller også bare skubber til en 
for at starte et slagsmål. Men det sker da nogen 
gange men altså tit og ofte så når der at være 
nogen vagter eller politi eller noget der griber 
ind.’ 48.16 KRM, dreng, 19 år, HTX 
KRM har ikke oplevet nogle bestemte steder, 
hvor man skal gå hen, hvis man vil i slagsmål 
men siger: ’Jamen der er nogen steder som f.eks. 
Mallorca Bar hernede, skal man nok holde sig 
fra en fredag eftermiddag, hvis man ikke er AaB 
fan.’ 48.48 KRM, dreng, 19 år, HTX 
Mht om der er steder hvor man ikke skal 
komme om natten siger KRM: ’Altså der sker jo 
nogen gange noget nede i Gaden og der er også 
værtshuse man holder sig væk fra.’ 48.58 KRM, 
dreng, 19 år, HTX 
KRM har ikke hørt om specifikke gyder/gader 
hvor man ikke skal komme om natten, men 
siger ’Men jo det er da nok en dum idé at gå 
alene ned i gyder og så videre, for man er et 
nemt offer hvis man går alene.’ 49.19 KRM, 
dreng, 19 år, HTX 
Der er dog steder hvor KRM vælger ikke at 
komme når han går alene: ’Altså primært hvia 
man nu er i Jomfru Ane Gade, så holder man 
sig til Jomfru Ane Gade og Bispensgade og de 
store veje, men altså jeg går aldrig ind i gyder 
og sådan noget. Hvis man ser folk der står inde 
i gyder, så skynder man sig videre.’ 50.02 KRM, 
dreng, 19 år, HTX 
KRM har dog ikke hørt om nogen fra skolen 
som har været udsat for noget, overfald eller 
lignende: ’Det er nok også bare at man er lidt 
paranoid.’ 50.15 KRM, dreng, 19 år, HTX
Til hvorvidt der er nogle ting der kan gøre at 
KRM ville føle sig mere tryg, svarer KRM ikke 
umiddelbart men fortæller: ’Jeg har været i 
London nu her for et års tid siden og der havde 
jeg en rigtig god oplevelse med det her CCTV. 
Altså der skete ingen ting overhovedet, men sta-
digvæk så var det jo ikke sådan at man følte sig 
overvåget hvis bare man havde sit på det rene. 
Jeg ved ikke om det vil gøre at man vil føle sig 
mere tryg i en by som Aalborg. […] Det tror 
jeg egentlig ikke at det ville være.’ 51.14 KRM, 
dreng, 19 år, HTX 
’Det [vigtigste for at jeg føler mig tryg]det er 
jo at politiet de er der, at de er tilstede og at de 
er synlige og man ved de er der hvis der skulle 
ske noget så er de lige i nærheden.’ 51.35 KRM, 
dreng, 19 år, HTX 
Til hvorvidt politiet er synlige nok, siger KRM 
at det synes han de er. ’man kan ikke gå en tur i 
Aalborg uden at se en patruljevogn. Det har jeg 
i hvert fald ikke oplevet. Så jeg synes altså at de 
er meget synlige  og ikke langt væk.’ 51.51 KRM, 
dreng, 19 år, HTX
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Om dagen føler KRM sig ikke urtyg: ’Det er 
jo nok det her med at der er lyst og ja hvis der 
er mange mennesker på gaden, så er der jo ikke 
nogen der vil gøre noget, går man ud fra.’ 52.19 
KRM, dreng, 19 år, HTX 
Om det har betydning om KRM går alene 
eller sammen med nogen i forhold til at føle 
sig beskyttet mod vold/kriminalitet, siger han: 
’Om dagen der synes jeg ikke det har noget at 
sige, men om aftenen, der tænker man nok lidt 
mere over det, og man går med sine kammera-
ter og ikke alene. Man tænker ikke over det når 
man går sammen med sine kammerater, men 
når man så skal hjem og man skal gå alene, så 
tænker man nok lidt mere over hvem…man 
kigger lidt ekstra på hvad for nogle…ja…’ 52.50 
KRM, dreng, 19 år, HTX 
Om natten efter byturen sover KRM i Aalborg: 
’Jeg har en søster der bor herude, så hende plejer 
jeg at sove ved.’ 52.58 KRM, dreng, 19 år, HTX 
Om turen hjem siger KRM: ’Altså vi plejer 
gerne at skilles nede i gaden og så har jeg så 
en forholdsvis lang gåtur som jeg plejer at tage 
nede fra Jomfru Anegade og op ad Bispensgade 
og så ned ad Boulevarden og så ned til Kennedy 
Arkaden og så ud ad Jyllandsgade og så ned af 
Bornholmsgade og længere ud af Hjortøgade 
hvor min storesøster bor. Der ville måske nok 
være en kortere vej derud, men jeg vælger at gå 
af de store veje, igen fordi man kommer ikke ind 
i nogle gyder og der er lyst op og man kan se folk 
hvor de går henne og sådan noget.’ 53.45 KRM, 
dreng, 19 år, HTX
[internettet]
’Jeg starter med at stå op 5.15 og går i bad, får 
noget at spise, får pakket en taske, får smurt en 
madpakke. Og så skal jeg med en bus 6.30 fra 
Agersted og med den videre til Dronninglund 
hvor jeg bruger et kvarters tid på at sidde og 
vente der. Skal med en bus videre til Aalborg, 
ned til Kennedy Arkaden, hvor jeg så skal med 
en derfra og ud til skolen. Og ja, så lige så snart 
jeg kommer i skole, så tænder jeg faktisk min 
computer.’ 54.58 KRM, dreng, 19 år, HTX 
KRM har ikke computeren tændt inden da, 
heller ikke i bussen, da han om morgenen ple-
jer at sove i bussen. ’Om morgnen der plejer jeg 
at sove. Eller det gør jeg egentlig altid når jeg 
kører i bus. Så kan man lige få de ekstra timer.’ 
55.13 KRM, dreng, 19 år, HTX 
KRM tænder computeren oppe i klassen på 
skolen, når han har fundet sin plads. 
Til hvad KRM så laver på computeren når han 
har fået den tændt, siger han: ’Det første er nok 
at jeg lokker på MSN og tjekker min mail, kig-
ger på mit skema og ser hvad vi skal have, det 
plejer jeg ikke at være så god til at gøre dagen 
før. Ja og så er det nok facebook man lige tjekker 
inden skolen går i gang.’ 55.53 KRM, dreng, 19 
år, HTX 
Til hvor mange der er på facebook og msn siger 
KRM: ’På det tidspunkt så tidligt om morgnen, 
der er en femten stykker på msn [der er lokket 
på], sådan nogen lunde. Men det er så primært 
også folk fra min klasse.’ 56.15 KRM, dreng, 19 
år, HTX 
’Der er en tre stykker fra min klasse som er 
sådan meget meget konsekvente med at de har 
fravalgt facebook. Men ellers så er det meget de 
samme [mennesker der er på facebook og msn].’ 
56.37 KRM, dreng, 19 år, HTX 
Når KRM er færdig med at tjekke det der nu 
skal tjekkes på Facebook og msn, sætter han 
sig og snakker med dem der sidder ved siden 
af, evt. med computeren tændt. ’Den [compu-
teren]står i baggrunden for det meste.’ 57.00 
KRM, dreng, 19 år, HTX 
Nogle gange snakker de om det der sker på 
computeren, hvis der er sket noget spændende, 
eks. Nyheder. Nyheder tjekkes på f.eks. dr.dk, 
microsofts startside, hvor der er nogle nyheder, 
både overordnet og mindre nyheder, og der er 
nogle gange nogle af dem der fanger KRM, 
ellers plejer han tit at tjekke dr.dk:
 
’Altså tit så er der jo startsiden, altså microsofts 
startside, der er sådan fem nyheder, overordnet 
og sådan mere små nyheder. Der er nogen gange 
noget af det der fanger. Ellers så plejer jeg også 
tit at tjekke dr.dk, se efter hvad der er sket.’ 57.40 
KRM, dreng, 19 år, HTX 
Ind til læren kommer ind til timen, sidder de 
altså og snakker og tjekker diverse på compu-
teren. 
Computeren slukkes ikke når læren kommer 
ind: ’Nej for tit så bruger vi den [computeren] 
i undervisningen, så det kommer lidt an på om 
vi skal bruge den. Får vi at vide at vi ikke skal 
bruge den, så er der nogen gange man godt kan 
sidde og bruge den alligevel, til noget man ikke 
skal. [eksempelvis]til at spille spil, chatte. Nogle 
gange er det bare sådan nogle en personers spil 
man sidder og spiller med sig selv, hvis ikke det 
er særlig spændende. Man kan også chatte med 
folk fra klassen, andre klasser. Ja det er lidt for-
skelligt.’ 58.19 KRM, dreng, 19 år, HTX 
Dette kunne altså godt tænkes at foregå de før-
ste par timer. Når KRM chatter er det primært 
via MSN og facebook. 
’Nej det er jo stort set det samme man skriver 
[på MSN og facebook]. Den eneste forskel jeg 
tror der er, det er at MSN det er nemmere at 
bruge når man så er derhjemme og man […] 
skal prøve at løse nogle, altså sådan nogle mere 
normale ting, som hvis man skal have fastlagt en 
aftale eller prøve at hjælpe hinanden med lektier 
og hvis man har et eller andet man skal have 
forberedt til dagen i grupper. Så er MSN bedre. 
Det er det her med at det er et lidt mere lukket 
forum og det her med at man ikke skal sidde og 
opdatere en hjemmeside for at få beskeden. Ja 
så det går hurtigere på mange måder hvis man 
skal forberede et eller andet.’ 59.36 KRM, dreng, 
19 år, HTX 
KRM mener også at han får svar hurtigere på 
msn. Om brug af chat kontra brug af sms siger 
KRM: ’Det er bare nemmere når man har sin 
computer og et fuldt størrelse tastatur. Og ja 
det går hurtigere på en eller anden måde.’ 59.52 
KRM, dreng, 19 år, HTX 
Om der er forskel på hvad der skrives på msn, 
facebook, sms siger KRM: ’Jamen MSN er jo 
mere personligt. Altså ting man gerne vil holde 
imellem bare to personer, det skriver man over 
MSN i stedet for facebook.’ 1.00.27 KRM, dreng, 
19 år, HTX 
I timerne frem til frokost er det lidt forskelligt 
hvor meget der bliver spillet og chattet: ’Det er 
lidt forskelligt. Det kommer an på... der er også 
nogle gange hvor man lige skal prøve at lave bare 
lidt.’ 1.00.42 KRM, dreng, 19 år, HTX 
MSN og facebook kører altid i baggrunden: 
’Man lukker det [MSN og facebook] ikke i hvert 
fald. Man kan godt minimere det og så lave 
noget andet men det er der stadigvæk.’ 1.00.54 
KRM, dreng, 19 år, HTX 
Der laves ikke aftaler indbyrdes i klassen over 
facebook/MSN om om man skal lave noget 
efter skole: ’Nej ikke indbyrdes i klassen i hvert 
fald. Det er sådan noget man snakker om til fro-
kost, i pauserne. Vi har ti minutter mellem hver 
time og så en halv time kl. 12.’ 1.02.20 KRM, 
dreng, 19 år, HTX 
Hvad der snakkes om i pauserne og i timerne, 
er ikke det samme: ’Det synes jeg ikke at det er. 
Fordi i vores klasse det har vi det i hvert fald 
sådan at når man nu er ved siden af folk, så kan 
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man lige så godt snakke med dem i stedet for at 
man skal skrive med dem. Der er da nogle gange 
hvor man sidder og skriver med en fra klas-
sen, men det er ikke så tit det sker. Også fordi 
man måske har lidt dårlig moral, man kan godt 
afbryde undervisningen nogle gange og sidde og 
snakke på tværs, hvis der ikke er nogen opgaver.’ 
1.02.07 KRM, dreng, 19 år, HTX 
KRM laver dog også andre ting på nettet på 
skolen: ’Ja sådan den der slags ting som bank, 
det kan man  jo også godt sidde og tjekke og hvis 
man skal ud og have en ny mobiltelefon kan 
man også godt se hvad der er på markedet. […]
og igenhvis der er lidt mere specifikke nyheder, 
det er sport måske eller gadgets. [det foregår] i 
timerne tit og ofte, hvis man mangler noget at 
lave.’ 1.02.52 KRM, dreng, 19 år, HTX 
I frokostpausen: ’Så sidder vi oftest i klassen og 
spiser vores mad, snakker lidt sammen. [com-
puteren erstadigvæk tændt] […] Den står i bag-
grunden. Det er ikke noget man bruger som 
oftest.’ 1.03.09 KRM, dreng, 19 år, HTX Efter 
frokost: ’Ja så fortsætter det [timerne] lidt som 
om formiddagen.’ 1.03.20 KRM, dreng, 19 år, 
HTX 
Brugen af computeren fortsætter også lige 
som om formiddagen: ’Det [livet på compu-
ten] følger bare med, hele dagen.’ 1.03.29 KRM, 
dreng, 19 år, HTX Aftaler om eksempelvis at 
spille pool, vil primært blive lavet i pauserne, 
og vil som oftest ligge fast fem minutter inden 
de tager af sted ude fra skolen. ’Det [at aftaler 
bliver introduceret] sker gerne om formiddagen, 
i 9-pausen. Der er folk begyndt at vågne op og 
tænke på den slags.’ 1.04.06 KRM, dreng, 19 år, 
HTX 
Når skoledagen er slut: ’Ja så tager jeg så bussen 
ned til Kennedy Arkaden hvor jeg godt kan finde 
på at sidde med min computer og se film eller 
lave de lektier man lige kan komme til.’ 01.04.29 
KRM, dreng, 19 år, HTX 
KRM er ikke sikker på om han kan komme på 
nettet i Kennedy Arkaden, det er i hvert fald 
ikke noget han bruger. ’Jamen så kommer bus-
sen og så kører man hjem. Så plejer jeg gerne lige 
at sidde og se lidt fjernsyn nede i stuen med for-
ældrene, en halv time, tre kvarter.’ 1.04.57 KRM, 
dreng, 19 år, HTX 
Klokken er på dette tidspunkt ca. halv seks. 
Det er gerne deromkring KRM plejer at 
komme hjem. 
’Så skal vi have noget at spise og så plejer jeg, 
hvis ikke jeg skal til håndbold eller træne på 
andre måder, så sætter jeg mig op og laver lek-
tier. Og har igen de her chatsider og facebook 
og MSN og sådan noget, åbent.’ 1.05.19 KRM, 
dreng, 19 år, HTX 
KRM siger at det første han nok gør når han 
starter computeren, er at åbne facebook, msn 
mv.: ’Det er nok det første jeg gør [at åbne face-
book og MSN]. Igen for at jeg vil se om der er 
sket noget. Ja så kan man begynde på sine lektier 
derefter.’ 1.05.32 KRM, dreng, 19 år, HTX
Om der laves aftaler eks. I forbindelse med 
håndbold når han kommer hjem, siger KRM: 
’Altså håndbold det er efterhånden serie4 bare vi 
spiller, så det er sådan noget med at vi kommer 
til træning, så snakker man med dem der, og 
ellers hvis man møder dem. Det er ikke så ofte 
at man skriver med dem om så meget. Så der 
kommer beskeder om kamptidspunkt og sådan 
noget.’ 01.06.16 KRM, dreng, 19 år, HTX 
Disse beskeder kommer via mobiltelefonen.
’Ellers, jo men det er jo et at de steder hvor man 
sådan kan bruge det hvis nu man har en frem-
læggelse dagen efter man lige skal have helt på 
plads med klassekammeraterne, så bruger man 
gerne msn til at få sendt de dokumenter osv der 
lige skal til. Og ellers er det jo bare til tidsfordriv 
man bruger det, tror jeg. Det gør jeg i hvert fald.’ 
01.06.46 KRM, dreng, 19 år, HTX
Mht tøjkøb på nettet siger KRM: ’Jamen det har 
tit og ofte noget at gøre med om man skal noget, 
om man skal til fest eller et eller andet og synes 
at det tøj man har, det er egentlig ved at være 
lidt noget gammelt noget og så søger man inspi-
ration på nettet og finder ud af hvad jeg gerne 
vil have, hvorefter jeg så kender nogle butikker 
i aalborg, som jeg leder i.’ 1.07.34 KRM, dreng, 
19 år, HTX 
Til hvad det er KRM kigger efter, siger han: 
’Det er jo bare om der er kommet nyt fra nogle 
bestemte mærker man bruger, men ja også om 
der er kommet nyt tøj, men ja også prisen, hvad 
man sådan ca.skal gå efter. Jeg plejer gerne at 
ligge et budget, sådan nogenlunde hvad man 
har.’ 1.07.57 KRM, dreng, 19 år, HTX 
’På nettet der er det mest mærker jeg tjek-
ker fordi der er ikke ret mange af butikkerne i 
Aalborg der har deres varekatalog på nettet. Så 
det er mest mærker, man ser efter hvad man 
kan få og hvad det koster og så ved man sådan 
nogenlunde hvor man kan få det henne.’ 1.08.24 
KRM, dreng, 19 år, HTX 
’Så det er på den måde det foregår for det meste.’ 
1.08.28 KRM, dreng, 19 år, HTX 
KRM kunne ikke finde på at købe noget af det 
på nettet: ’Det ved jeg ikke, men det er bare at 
jeg vil være træt af hvis det var en forkert stør-
relse for eksempel eller det ikke ser sådan ud i 
virkeligheden.’ 1.08.41 KRM, dreng, 19 år, HTX 
KRM har dog ikke oplevet dette. 
KRM køber derimod film, musik og spil på 
nettet: ’Film, musik, spil køber jeg tit og ofte på 
nettet. Fordi det er gerne en halvtreds til hun-
drede kroner billigere.’ 1.08.59 KRM, dreng, 19 
år, HTX 
KRM køber gerne spil på coolshop og ellers 
plejer han gerne at google hvor han kan købe 
tingene henne. Cdon.com bruger han også 
nogle gange og itunes til at købe musik igen-
nem. 
’Det [ved specifikt hvor en bestemt vare skal 
købes] gør jeg nogle gange. Det kommer lidt an 
på hjemmesiden, om man finder nogen, fordi at 
man har jo ikke lyst til at købe noget et sted der 
ikke virker så troværdigt. Så det er tit hvis man 
finder en god hjemmeside, så holder man sig til 
den.’ 1.09.58 KRM, dreng, 19 år, HTX
Tre website der bruges oftest: facebook, dr.dk, 
tv2.dk
Tre websites der bruges mest tid på: facebook, 
beep, lektio
Hvor lang tid KRM har internettet åbent hver 
dag, estimerer og kommenterer han som føl-
ger: ’Jamen en fire til seks timer i skolen det vil 
ikke være [helt forkert]. Og så en tre-fire timer 
derhjemme, så det giver en syv til ti timer om 
dagen vil jeg tro, at internettet er åbent.’ 1.11.56 
KRM, dreng, 19 år, HTX 
’Det er hvor det [internettet] er åbent, minime-
ret i et baggrundsbillede eller et eller andet. Men 
det er sådan set åbent.’  1.12.10 KRM, dreng, 
19 år, HTX
’MSN det er det jeg svarer hurtigst og bedst i, 
mest fordi at man kan se at man er online. Mens 
mobiltelefonen den har jeg en tendens til bare at 
lade ligge et sted, mest fordi der ikke er så god 
dækning der hvor jeg bor. Så den plejer gerne 
bare at ligge et sted og så tjekker man den en 
gang imellem. Og facebook det er når man lige 
går derind og kigger.’ 1.12.53 KRM, dreng, 19 
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år, HTX
’I min fritid der er det nok mest at jeg skriver 
med dem [vennerne] inde på msn eller over 
mobiltelefonen. Og så er der jo selvfølgelig de 
her ting, som når jeg er til håndbold osv, det 
som foregår i hverdagen, så tit og ofte så er jeg 
sammen med dem i weekenderne og fester eller 
hvad det nu er det var. Så der er man fysisk sam-
men med dem, mens i hverdagen der er så meget 
andet, lektier og ja sport eller hvad nu vi kan få 
tiden til at gå med.’ 1.13.43 KRM, dreng, 19 år, 
HTX
Om KRM har travlt i sin hverdag siger han: ’Ja 
det synes jeg selv at jeg har. I forhold til mange 
andre også, men man kan så igen sige, at det 
er noget jeg selv har valgt meget af det, fordi at 
jeg er frivillig i et træningscenter og målmands-
træner i den lokale klub også. Men lektiemæssigt 
der ved jeg ikke hvor meget det er. Det er nok 
bare den der tendens med at man kommer sent 
hjem fra skole og man har været tidligt af sted, 
at man så bare sidder derhjemme og så har jeg 
så valgt at jeg tager ud til nogle faste ting hver 
uge og snakker med andre mennesker end lige 
dem der er derhjemme.’ 1.14.25 KRM, dreng, 
19 år, HTX
Om sin adfærd på internettet og sammen 
med andre mennesker siger KRM: ’Det har i 
hvert fald helt klart en effekt på hvordan jeg er 
sammen med mennesker og sådan noget med 
at det er nok lidt den nemme løsning med at 
holde kontakten til folk. I stedet for at tage ud 
og besøge dem, så kan man skrive til dem over 
nettet eller et eller andet. Og det er jeg nok blevet 
lidt forfalden til idet at jeg kommer hjem halv 
seks og ja…’ 1.15.16 KRM, dreng, 19 år, HTX
’Jo man kan jo også vende det om og sige at jeg 
bruger det til at holde kontakten til på folk jeg 
ikke har set i lang tid. Jeg har en kammerat som 
jeg gik i folkeskole med som bor i Horsens nu, 
og som jeg også snakker med, og det er jo kun 
på grund af internettet at ejg kan det.’  1.15.47 
KRM, dreng, 19 år, HTX
 
KRM mener altså ikke at hans netværk er ble-
vet mindre men: ’Det er bare et spørgsmål om 
hvordan man er sammen med folk. Det er jo 
det der har ændret. Nu er man meget sammen 
med dem virtuelt mens tidligere der brugte man 
meget mere tid, sådan helt fysisk sammen med 
dem.’ 1.16.11 KRM, dreng, 19 år, HTX
Om hvordan KRM tror internettet kontra 
brugt tid sammen med mennesker vil udvikle 
sig i fremtiden siger han: ’Det er svært at sige, 
umiddelbart tror jeg ikke at det vil kunne ændre 
sig til at det skulle blive mere virtuelt. Det vil jeg 
ikke kunne forestille mig i hvert fald, men det 
kan jo godt være.’ 1.16.36 KRM, dreng, 19 år, 
HTX
[atmosfære]
’Det[atmosfære] har noget at gøre med de men-
nesker der er. Det er sådan lidt en…altså hvis 
man samler mennesker og omgivelser og stem-
ning og ja, humør.’ 1.17.11 KRM, dreng, 19 år, 
HTX
Det er altså sådant et mix af forskellige fakto-
rer. Til hvad der er vigtigst i forhold til atmo-
sfæren af mennesker eller byrum siger KRM: 
’Igen så tror jeg det hænger lidt sammen med, 
hvad for en slags bygninger og hvad for en slags 
omgivelser man er i og hvad for nogle menne-
sker og dermed også med… et eller andet sted 
også med hvorfor menneskerne er der og hvilken 
slags omgivelser der er. Den indvirkning de har 
på hinanden. Det er det jeg vil forstå som atmo-
sfære.’ 1.17.51 KRM, dreng, 19 år, HTX
Om en sammenligning af atmosfæren i Aal-
borg og London siger KRM: ’Ja nogen steder, 
når der virkelig er travlt og mange mennesker, 
for eksempel i julehandlen, så kan det godt 
minde lidt om [London] fordi at derovre er det 
jo tæt befolket og det får man lidt den der følelse 
af og det er også noget af det ved atmosfæren jeg 
godt kan lide, at man kan gå og være sig selv hvis 
det er lige det man har lyst til.’ 1.18.40KRM, 
dreng, 19 år, HTX
KRM synes altså det er en god atmosfære når 
der er mange mennesker. 
’Ja, men altså igen, det kommer jo også an på 
hvordan de opfører sig.’ 1.18.54 KRM, dreng, 19 
år, HTX
’Det [atmosfæren] er et eller andet sted det vig-
tigste. Altså man kommer ikke et sted hvor der 
er en dårlig atmosfære og hvor man kan mærke 
at…Så kan man i hvert fald mærke at man ikke 
gider at være der synes jeg. Igen det her med at 
jeg synes atmosfære det dækker over de menne-
sker der er der samtidig med hvor man er. Og ja, 
det synes jeg i hvert fald er de to vigtigste ting for 
om man kan lide det sted.’ 1.19.50 KRM, dreng, 
19 år, HTX
’Det er lidt det der afgør det, om der er en god 
eller dårlig atmosfære, om man har lyst til at 
være der.’ 1.19.59 KRM, dreng, 19 år, HTX
’Det har en hel del at sige at der ikke ligger en 
masse skrald og flyder i hvert fald. Og at græs-
set er nogenlunde klippet og stierne er holdt og 
sådan noget. Fordi ellers så føler man sig på en 
eller anden måde lidt uvelkommen. Ja det med 
at det virker ikke som om at man skal have lov 
til at være der. Det gør i hvert fald meget at der 
lige er blevet samlet noget papir op og der er lidt 
ryddeligt.’ 1.20.51 KRM, dreng, 19 år, HTX
[grøn beplantning]
’Det giver en del liv [at der er grøn beplantning]
til de her tit meget kedelige bygninger. Ellers så 
kan man tit godt få den her fornemmelse af at 
det er sådan noget betonklods agtigt noget. Det 
er sådan set lige meget hvad husene er lavet af, 
hvis ikke der er noget grønt der inde imellem så 
bliver det for menneskeskabt, lidt for koldt på en 
eller anden måde.’ 1.21.43 KRM, dreng, 19 år, 
HTX
Er der nok grønt? ’Jamen det er lidt forskelligt 
alt efter hvor man kommer. Man kan godt se de 
steder hvor der kommer mange mennesker, der 
bliver gjort mere ud af det. Det er jo nytorv og 
bispensgade og algade hvor der bliver sat blom-
sterkummer og så videre op.’ 1.22.20 KRM, 
dreng, 19 år, HTX 
’Jeg synes ikke det ville gøre noget hvis der nogle 
steder var grønne fortove for eksempel. Græs i 
stedet for fliser, det ville ikke gøre noget.’ 1.22.38 
KRM, dreng, 19 år, HTX. 
Der må altså godt være mere grønt i byen.
’C. W. Obels Plads der har jeg været et par gange 
at skøjte. Gammel torv der er jeg tit når det 
er at der er de her større begivenheder. Jeg var 
hernede at se fodbold for eksempel og  været til 
nogle koncerter og noget hernede.’ 1.23.09 KRM, 
dreng, 19 år, HTX
’Vi bruger ikke Gammel torv så meget men 
det tror jeg måske godt man kunne hvis nu der 
havde været altså for eksempel nogle pletter med 
græs eller nogle træer eller et eller andet.’ 1.23.28 
KRM, dreng, 19 år, HTX 
’Der er steder hvor jeg nok tror jeg ville komme 
mere hvis der var mere grønt, men det kommer 
igen lidt an på, altså det her med at man kan 
sætte sig lidt væk fra mylderet, det er nok den 
slags steder der nok ville give noget. Men altså 
det ville også give en meget bedre oplevelse at 
det er [grønt] for eksempel de steder hvor der 
kommer mange mennesker, at man kan se at 
der bliver gjort noget ud af det.’ 1.24.28 KRM, 
dreng, 19 år, HTX
KRM tror dog ikke umiddelbart at han ville 
Interview: KRM
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bruge mere tid i byen af den grund: ’Altså ikke 
umiddelbart, det skal være sådan et sted hvor 
man kan sætte sig hen.’ 1.24.42 KRM, dreng, 19 
år, HTX
’Jeg tror ikke… altså sådan normale gader, 
der tror jeg ikke vi ville komme. Eller det ville 
vi nok ikke. Men sådan torv som nu Gammel 
Torv og altså igen hvor der ikke kommer biler og 
der ikke er den der helt store færdsel, ville man 
nok komme oftere, fordi at man igen… det vil 
være sådan et sted hvor man vil kunne sidde lidt 
ligesom i Kildeparken eller Jomfru Ane Parken.’ 
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Noter:
Louise har tilsyneladende ikke indtegnet en typisk tur rundt i byen men hun beskriver på et tidspunkt (ca 17 min inde i interviewet)
hvordan hun cykler i byen, og hvad hun vælger til og fra på sin rute.
Her siger hun blandt andet, at hvis hun skal i skole i Sankelmagergade vælger hun at køre fra Vejgård via Danmarksgade fremfor Nytorv
Og hvis hun skal i Algade/Bredegade kører hun ind og parkerer sin cykel ved hovedbiblioteket og går derfra.
LDS har tilsyneladende ikke indtegnet en typisk tur rundt i byen, men hun beskriver på et tidspunkt (ca 17 min. inde i interviewet) hvordan hun cykler i byen, og hvad hun vælger til og fra 
på sin rute. Her siger hun blandt andet, at hvis hun skal i skole i Sankelmarksgade, vælger hun at køre fra Vejgård via Danmarksgade fremfor Nytorv. Og hvis hun skal i Algade/Bredgade 





3. år på HTX (Øster Uttrupvej)
FDFer i Visse, hvor forældrene bor, men bor delvist også ved kæresten i Vejgård.
Arbejder i Candy Queen på Vesterbro
Attraktive byrum:
1. prioritet: Kildeparken
’Først så er der jo Kildeparken. Der tager man 
tit ned og får en fredagsøl eller et eller andet 
med klassen, og hygger sig med det område der 
er, fodboldbaner og basketballbaner, hvilket jeg 
synes er rigtig godt, for når man kommer der-
ned at kunne lave noget aktivt. Ikke bare at 
sidde og glo på hinanden og snakke om det man 
normalt snakker om. Men der mangler måske 
noget mere aktivitet, for der er kun en bane og 
det er måske lidt lidt, hvis der er for eksempel tre 
klasser dernede. Selvfølgelig kan stille noget duel 
op mod hinanden, men ja, der måtte godt være 
noget mere.’ 02.54 LDS, pige, 19 år, HTX
Bruger mest Kildeparken i sommerhalvåret, 
typisk en to-tre gange om måneden, men det 
er meget forskelligt og ’det kommer også an på 
om der er nogen dernede i forvejen man gider at 
snakke med.’ 03.15 LDS, pige, 19 år, HTX
Primært da de gik i skole i Sankelmarksgade(de 
første to år) at de brugte kildeparken, men alli-
gevel ligger den lige ved kennedy arkaden hvor 
folk skal med bussen fra og ved togstationen, 
så man er jo næsten alligevel derinde, og så kan 
man lige så godt lige tage forbi.
LDS bruger ikke hele Kildeparken, ikke så 
meget nede ved legepladsen, og heller ikke 
ovre ved scenen. Hvor de opholder sig, har pri-
mært noget at gøre med funktionerne, altså at 
sportsbanerne er der. Der er også mange der 
holder sig til ved springvandet, der kan man se 
hvem der ellers er i parken.
Der er ikke andre parker de bruger på sammen 
måde som Kildeparken, men LDS kunne godt 
forestille sig at man kunne bruge Slotsparken 
på samme måde. 
’Det virker meget hyggeligt derinde [i Slotspar-
ken] men det er ikke noget jeg lige har brugt.’ 
04.39 LDS, pige, 19 år, HTX
3. prioritet: Karolinelund
Karolinelunden: Der bruges næsten det hele, 
mest om sommeren. Bruges oftest med fami-
lien, venner, forældrenes venner og mindre 
børn. ’For det meste er det tivoliet men jeg har 
også været inde at se et par koncerter derinde 
her i sommer.’ 05.22 LDS, pige, 19 år, HTX 
’Jeg går i hvert fald oftere igennem efter at der er 
blevet gratis adgang derinde.’ 05.43 LDS, pige, 
19 år, HTX. 
Det er oftest når sæsonen lige er åbnet at LDS 
går igennem Karolinelund, for at se om der er 
kommet noget nyt el.lign.. Det er ikke så ofte 
sammen med veninderne, der er ikke den store 
tiltrækningskraft i forhold til det segment, hel-
ler ikke i forhold til koncerterne.
Det attraktive i Karolinelund: ’Det er nok det 
der med at hele familien kan være med. At det 
ikke er kun de store eller kun de små, det er 
sådan aktiviteter for alle og også for de voksne, 
der kan høre musik eller et eller andet, og man 
kan stadig være sammen.’ 06.13 LDS, pige, 19 
år, HTX
Kommer der måske to gange i løbet af en 
sæson. Det er nok mest børnene der bruger 
aktiviteterne.
Det er Louise, lillebroderen, forældrene og evt 
forældres venner og deres børn der tager af 
sted når det er med familien.
3. prioritet: havnefronten ved Jomfru Ane Par-
ken
Havneområdet, ved Horørkajen, dvs. mellem 
trapperne og parken. ’Først og fremmest kan jeg 
faktisk godt lide at der er den der park, at der 
er sådan et modspil til vandet og fjorden. Men 
det er ikke det sted jeg sådan mest har brugt, 
jeg har mere siddet på kanten og kigget på men-
neskerne, læst lidt og sådan.’ 07.43 LDS, pige, 
19 år, HTX
Primært folk på egen alder og børn der kom-
mer der. 
’Der var i sommers en fyr der kørte rundt på sin 
cykel dernede, med sin lillebror oppe på skuld-
rene. Det synes jeg var meget sjovt, sådan at folk 
bruger miljøet og viser sig frem eller hvad kan 
man sige. Ikke er bange for at gøre hvad man 
lige har lyst til.’  08.05 LDS, pige, 19 år, HTX
Det har ikke den store betydning for LDS hvil-
ken type mennesker der er dernede. 
’Men jeg synes da at det er sjovere at det er nogen 
der tør at vise sig frem eller hvad kan man sige, 
end folk der bare går stille og roligt hen af gaden. 
Der må godt være en aktivitet igang.’ 08.24 LDS, 
pige, 19 år, HTX. 
LDS synes det er meget bedre for byen at der er 
blevet åbnet op ned til havnen, at der er kom-
met baner hvor man kan være aktive på, så det 
hele ikke bliver så indelukket.
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mennesker der har det godt
grøn beplantning:




’Den periode i sommers hvor jeg brugte det, der 
var det alene, og der var det for at gå ned at læse 
og sådan, nyde at man har sommerferie på en 
eller anden måde.’ 09.09 LDS, pige, 19 år, HTX. 
Det har som regel været i forbindelse med 
noget andet, at LDS skulle mødes med kære-
sten eller på arbejde, er så taget af sted tidli-
gere. Har ikke brugt havneområdet, på denne 
tid af året, det er meget vejrbetinget. På denne 
tid af året vil hun hellere sætte sig på biblio-
teket eksempelvis. Kunne godt forestille sig at 
de kunne finde på at bruge Jomfru Ane Parken 
på samme måde som de bruger Kildeparken til 
f.eks. at mødes og få en fredags øl: 
’Der er lidt mere sådan at se på, der er flere men-
nesker af forskellige typer der kommer forbi. Og 
så kan man også se trafikken på broen, sådan 
at det ikke er så ensformigt, som det måske kan 
være i kilden.’ 10.05 LDS, pige, 19 år, HTX
’Jeg synes der er en god atmosfære nede ved hav-
nen, på trods af at de ikke er helt færdige der-
nede.’ 11.41 LDS, pige, 19 år, HTX
Bruger ikke så ofte pladserne og byrummene 
inde i byen: ’Men jeg tror det har noget at gøre 
med at det ikke er så grønt, eller hvad kan man 
sige. Det er sådan gråt-i-gråt agtigt. Det synes 
jeg er så kedeligt. Det er sådan det man normalt 
bare ser når man er i byen. Det må godt være 
lidt anderledes.’ 10.28 LDS, pige, 19 år, HTX. 
Det grønne gør det mere attraktivt. 
’Det gør at man får mere lyst til ikke bare at 
sætte sig på en bænk, men også at sætte sig ned 
på jorden.’ 10.42 LDS, pige, 19 år, HTX. 
’Jeg tror det har noget med at synet at gøre, at 
man får lov at se noget grønt, at det ikke bare 
er grå mure på trods af at man er inde i byen.’ 
11.07 LDS, pige, 19 år, HTX. 
Har også brugt det grønne nede ved Jomfru 
Ane Parken, ikke kun havnekanten.
Ikke-attraktive byrum:
3.prioritet: Louise Plads
Louise Plads: ’Det synes jeg simpelthen er så 
kedeligt det sted.’ 12.55 LDS, pige, 19 år, HTX.
’Altså der er godt nok det der springvand der 
løber igennem pladsen og der er en rider på en 
hest, men det er bare helt og kedeligt og der er 
ikke nogle farver eller noget spil i det sådan, 
synes jeg. Og så er der  de der boliger som er lige 
op og ned af det hele, det synes jeg er kedeligt. Jeg 
har ikke rigtig brugt det, men jeg har tit tænkt 
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på at det er da egentlig synd at der er så god en 
plet der går til spilde eller hvad kan man sige.’ 
13.20 LDS, pige, 19 år, HTX. 
Der skulle mere farve på byrummet, beplant-
ning, blomster, mere træbelægning. Der er 
for meget granit i Aalborgs byrum efter LDS 
mening. Det grå skaber ikke lyst til at være der. 
LDS cykler tit forbi på vej på arbejde. At der 
er biler der kører lige forbi gør at hun ikke får 
lyst til at gå derind. Har set nogle skate derom-
kring, men der er ikke nogen der sidder der. 
Skaterne skræmmer hende ikke væk: ’Jeg synes 
det er positivt at de kan bruge det til noget, når 
jeg ikke kan.’ 15.27 LDS, pige, 19 år, HTX. 
Det er designet og materialerne der gør at hun 
ikke bruger pladsen.
2.prioritet: Nytorv
Det samme gør sig gældende på Nytorv; at det 
er gråt og materialerne. 
’De andre steder jeg har sagt som gode ting, det 
er jo nok mest fordi de er sådan lidt frie, og man 
er plads til at være sig selv samtidig med at der 
er nogle andre mennesker, og det er der jo ikke 
rigtig plads til på Nytorv. Der er jo sådan mange 
mennesker og man er rimelig klemt inde der, 
synes jeg.’ 16.26 LDS, pige, 19 år, HTX. 
Skyldes et samspil at mennesker og bygninger 
og bustransporten. Nok er bilerne undladt, 
men det hele virker lidt klemt.
 
’Det er jo sådan lidt centrum for det hele så det 
er jo lidt der man er nødt til at komme forbi, kan 
man sige. Men jeg bruger oftere Danmarksgade 
hvis jeg kan undgå at komme helt ind til cen-
trum.’ 17.07 LDS, pige, 19 år, HTX.
Cykler op af Danmarksgade eller går fra bib-
lioteket når hun skal ind igennem  byen fra 
skole, for at undgå Nytorv.
’Det er nok det at folk de stresser lidt rundt, at 
de ikke sådan går stille og roligt, men man har 
lidt travlt når man kommer der forbi; man skal 
enten nå bussen eller en eller anden butik inden 
den lukker. Det er et sted hvor man ligesom har 
travlt eller jag på, kan man sige.’ 18.01 LDS, 
pige, 19 år, HTX.
De folk der hænger ud på Nytorv generer 
ikke LDS, og hvis hun skulle hænge ud der på 
samme måde som de gør, så er det mest sand-
synligt om aftenen eller om natten. 
’Det er ikke et sted man lige står, så hellere sidde 
nede i kilden eller et eller andet.’ 18.49 LDS, 
pige, 19 år, HTX.
1. prioritet: under broen
’Så synes jeg det miljø der er derhenne ved 
broen, og under broen, det er simpelthen så 
kedeligt.’ 19.15 LDS, pige, 19 år, HTX.
’Der er ikke andet end gråt i gråt og der er ikke 
nogen mennesker og ja, det appellerer heller ikke 
rigtigt til at der skal være nogle mennesker. Men 
går ikke derhen og ja, det er åbenbart sådan det 
skal være. Der er ikke noget grønt eller noget 
overhovedet.’ 19.38 LDS, pige, 19 år, HTX. 
Skibene kan være det eneste som kan tiltrække 
lidt, men ellers antager LDS at der kun er de 
mennesker som skal ind på restauranterne at 
spise. 
’Jeg føler mig nok utryg i og med at der ikke er 
andre mennesker. Der er ikke nogen andre der 
når man er dernede omkring.’ 20.36 LDS, pige, 
19 år, HTX.
Sjældent at hun går langs med havnen fra 
Fjordparken og ind til Utzon Centeret, men 
det sker. Størrelsen på pladsen har betydning, 
ikke for hvordan LDS bruger pladsen, men for 
om der kommer andre mennesker forbi. 
Menneskene er vigtige: ’Det [menneskene] skal 
være i moderate mængder hvor man kan nå at 
se folk, eller hvad skal man sige. Hvor de ikke 
bare løber af sted.’ 22.47 LDS, pige, 19 år, HTX.
Det er interessant at se folk der bare passerer 
forbi hvis: ’Hvis det er en speciel type, så vil det 
jo være spændende eller hvad kan man sige.’ 
23.35 LDS, pige, 19 år, HTX. 
Anderledes som i anderledes tøj eller som ser 
lidt skør ud i forhold til ’os andre’. 
’At det er nogen man kan kigge på, og at det er 
nogen man kan føle sig inspireret af, at de ser 
anderledes ud end en selv. At de har fundet på 
den idé at have noget anderledes tøj på og taget 
den ekstra sko på eller et eller andet tosset.’ 24.30 
LDS, pige, 19 år, HTX. 
’Jeg ville synes at det var fedt at de [punkere] 
ville gøre det, altså gøre så meget for deres livs-
stil, men jeg ser da anderledes på dem. Man er 
da sådan lidt bange for dem, når de enten har 
helt sort tøj på, er malet sorte om øjnene eller 
et eller andet, men jeg tror ikke det har nogen 
betydning for dem som menneske, de kan jo 
være lige så gode som os andre kan man sige.’ 
25.16 LDS, pige, 19 år, HTX. 
Hvis det var punkerne som sad nede på honør-
kajen, tror LDS at hun måske ville bruge områ-
det på lidt anden vis; sætte sig lidt længere fra 
dem. 
’Det er fint at de lige er på den afstand hvor jeg 
kan se på dem, og så er det det, men jeg behøver 
ikke over og snakke med dem eller noget.’ 26.02 
LDS, pige, 19 år, HTX. 
Hvis det derimod var en person med to for-
skellige sko, ville LDS nok sætte sig lidt tættere 
på personen end hvis det var punkerne: ’Måske 
fordi jeg ville tænke at det var sjovt, måske fordi 
jeg ville tænke at det kunne være sjovt selv at 
gøre det, eller hvad kan man sige.’ 26.29 LDS, 
pige, 19 år, HTX. 
’Hvis han appellerer til det, eller sådan giver 
udtryk for at sætter du dig lige her i nærheden 
så kan vi da godt tage en sludder eller et eller 
andet, så ville jeg gøre det [snakke med vedkom-
mende]. Men hvis personen virker afvisende, så 
ville jeg nok ikke gøre det.’ 26.46 LDS, pige, 19 
år, HTX. 
Det er altså personen med de forskellige sko 
der skal ligge an til samtale, men hvis det var 
punkerne der lagde an til samtale med LDS, 
ville det komme an på hvad de siger til hende 
om hun ville snakke med dem.
Om efteråret/vinteren bruges ikke rigtig nogle 
af de udpegede byrum. Så vil hun hellere være 
indenfor, enten hjemme eller på biblioteket 
eller i svømmehallen (Haraldslund). Hvis 
noget skulle bruges om vinteren ville det være 
større parker eller skove, f.eks. Mølleparken, 
hvor man kan se hvordan naturen/sæsonen 
udvikler sig. Mølleparken bruges ikke om 
sommeren, og når den bruges så er det som 
oftest i forbindelse med motion. Kildeparken 
bruges som oftest sammen med andre, oftest 
vennerne, men hun kunne godt finde på at 
sætte sig der alene og læse en bog f.eks., eller 
være der med familien til eksempelvis ’Som-
mer i Kilden’.
Kildeparken bruges ca. 6 gange årligt.
Honørkajen er ca. brugt 2 gange, men det er 
også mere fordi det er nyt og lige skal prøves af.
Karolinelunden bruges ca. 2-3 gange om året, 
når der sker en aktivitet el.lign.
LDS vælger de ikke attraktive steder fra i hen-
des brug af byen, ved at gå andre veje: ’For det 
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meste så går jeg uden om Nytorv for at undgå 
det og så se noget andet. Jeg går måske op forbi 
Gammel Torv og så ned i Bispensgade når jeg 
har været i Algade for eksempel, for at undgå at 
komme derned til det stressede område.’ 30.51 
LDS, pige, 19 år, HTX
[Kønsforskellig brug af by- og parkrum]
Når LDS bruger by-og parkrummene er det 
enten helt planlagt eller impulsivt, det er meget 
forskelligt. Det kommer an på vejret, og om 
der er nogle mennesker på gaden ellers kan 
hun lige så godt tage hjem. 
’Hvis jeg for eksempel er på biblioteket og låner 
en bog, og der så er godt vejr så i stedet for sidde 
inde på biblioteket og svede helt vildt, så kan jeg 
lige så godt sætte mig ud hvor der også er varmt 
og andre mennesker eller aktivitet.’ 33.05 LDS, 
pige, 19 år, HTX.
Cykler som regel til/fra skole: ’Så cykler jeg for 
det meste ind igennem Danmarksgade. Mest 
fordi jeg synes det er let og fordi der ikke er så 
mange lyskryds og sådan, så det gør det nemt 
at komme igennem byen uden så mange stop…’ 
35.02 LDS, pige, 19 år, HTX. 
Butikkerne studeres sjældent efter skoletid, i så 
fald er det planlagt eller hvis det er fordi noget 
skal kigges på i en bestemt forretning. 
Det er meget forskelligt hvor planlagt/impul-
sivt  shoppeturene med veninderne er planlagt: 
’Det er oftest hvor man kan se i sit skema at nu 
har vi lige tidligt fri, så kan man godt lige tage 
derind. Så det er jo sådan lidt forskelligt om 
man lige kan se den her uge har jeg lige tid til 
det, eller den her uge har jeg ikke.’ 36.14 LDS, 
pige, 19 år, HTX. 
Kigger altså nogle dage frem og planlægger, 
antager 60% planlagte og 40% impulsivt. 
’Og så har jeg en kæreste som er meget impulsiv, 
så han kan godt finde på, bare sådan 10 minut-
ter før og ringe og sige: kom ind til byen nu for 
jeg skal lige kigge på det og det. [Hvis han ikke 
var der]Så var det nok 20% impulsivt og […] 
og 80% planlagt.’ 37.04 LDS, pige, 19 år, HTX.
Smider ikke altid alt hvad hun har i hænderne 
for at kunne mødes med ham, der kan nogle 
gange godt gå en times tid.
Har en planlagt uge med arbejde en dag om 
ugen, spejder en dag om ugen så det impulsive 
foregår mest i weekenderne.
’[Er der tid nok]Nej det er der aldrig!’ 38.03 
LDS, pige, 19 år, HTX. 
Der går meget tid med lektier mv. 
’Hvis jeg er ude ved mine forældre for eksempel, 
så er det sjældent at jeg tager ind til byen, bare 
for at kigge.’ 38.17 LDS, pige, 19 år, HTX.
’Det [besøg hos vennerne]er for det meste også 
planlagte, de fleste af mine venner kommer 
langvejsfra. Derfor er det for det meste noget 
med at man skal køre lang tid i bus eller skal 
køre lang tid i tog.’ 38.40 LDS, pige, 19 år, HTX. 
Ture i centrum med vennerne er som regel 
planlagte.
’Jeg bruger dem [by- og parkrummene]fordi jeg 
synes det er sjovt at kigge på andre mennesker, 
og se hvorfor noget tøj de har på og hvad de går 
og laver. Og jeg bruger dem for det meste om 
sommeren, fordi det er dejligt at sidde ude på 
den tid af året.’ 39.30 LDS, pige, 19 år, HTX.
LDS tror det er specifikt for hende som pige at 
hun bruger by- og parkrummene på den måde, 
fordi hun tror at drenge har mere behov for at 
komme ud og lave noget aktivt og socialt også 
om vinteren.
’Det er for det meste folk med anderledes tøj-
smag eller et eller andet, folk der skiller sig lidt 
ud fra mængden. [er det piger eller drenge?]Det 
er sådan set…nej,  det er ikke sådan så let at 
forklare. Det er dem der nu lige kommer forbi. 
Folk der trækker med en lille cykel eller et eller 
andet der ikke er helt normalt, som jeg synes er 
spændende.’ 40.22 LDS, pige, 19 år, HTX.
’Jeg tror det med at der en aktivitet, det har stor 
betydning for både drenge og piger. Det kan for 
eksempel være fodboldanlægget nede i Kildepar-
ken. Som samler folk der gerne vil være sociale.’ 
41.19 LDS, pige, 19 år, HTX.
Kigger på andre der er i gang med aktiviteter 
eksempelvis ved boldbanerne ved Jomfru Ane 
Parken og i Karolinelunden. 
Kigger også på drenge: ’Ja da, man vil da gerne 
vide om man har den bedste.’ 41.55 LDS, pige, 
19 år, HTX. 
Går steder hen hvor de kan blive kigget på: ’Ja 
det vil man da helst, sådan stå til offentligt skue.’ 
42.10 LDS, pige, 19 år, HTX. 
’Det er for eksempel i Kildeparken hvor der kom-
mer mange andre klasser og hvor man snakker 
sammen. Det er meget hyggeligt. Men også helt 
klart i Karolinelund hvor der kommer mange 
typer og familier.’ 42.35 LDS, pige, 19 år, HTX.
Ikke som sådan nogle steder LDS ikke bruger 
fordi hun er piger men af steder man ikke skal 
gå alene om natten: ’For eksempel Kildeparken, 
den er virkeligdårlig belyst om natten, og det gør 
at det er et sted hvor jeg ikke ville gå igennem. 
Så ville jeg hellere gå op på broen og hen over 
der, hvis jeg skulle den vej.’ 43.32 LDS, pige, 19 
år, HTX.
Om natten i centrum af byen: ’Så ville jeg nokl 
også mest bruge de befærdede steder hvor der 
kom nogle folk, og der er Nytorv jo så helt sik-
kert også et godt sted at være.’ 43.52 LDS, pige, 
19 år, HTX. 
Er for det meste omkring Jomfru Ane Gade og 
Burger King/McDonalds om natten i forbin-
delse med byturene.
’[Føler du dig beskyttet mod vold og kriminalitet 
i Aalborg?] Ja det gør jeg, jeg har i hvert fald ikke 
oplevet andet, så det ville være svært at sige at 
jeg føler mig utryg.’ 44.20 LDS, pige, 19 år, HTX. 
’Det er fordi jeg ikke kan se om der er nogen. 
Selvfølgelig er der en utryghed, men det er fordi 
man ikke kan se om der egentlig er nogen. Altså 
hvis man hører en lyd, så kan man ikke sikre sig 
hvad det er.’ 44.40 LDS, pige, 19 år, HTX. 
’Hvis jeg skulle gå alene så ville jeg vælge steder 
hvor jeg ved at der kommer andre folk. Hvis jeg 
gik sammen med nogen, så ville det ikke være 
så vigtigt for mig.’ 44.54 LDS, pige, 19 år, HTX.
Forskelligt hvordan LDS kommer hjem fra 
byen, enten på cykel, med bus eller går. Hvis 
LDS cykler kører hun via nytorv, nyhavnsgade, 
nordkraft og østerbro ud til kæresten. 
’Jeg cykler sjældent hjem til mine forældre når 
jeg er i byen, så tager jeg bussen nede fra Nytorv.’ 
45.45 LDS, pige, 19 år, HTX. 
LDS cykler eller tager bussen alene. 
’Der er for det meste nogen jeg kender eller 
nogen jeg har gået en årgang over eller et eller 
andet, som man så kan føle sig lidt tryg ved, den 
at man skal snakke med dem.’ 46.02 LDS, pige, 
19 år, HTX.
’Jeg føler mig beskyttet når jeg er sammen med 
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andre mennesker. Der skal helst være mere end 
en anden, fordi det er ikke altid sikkert at man 
kan føle sig sikker på den person, men så at der 
er en ekstra person, det føler jeg mig sikker ved, 
for så har man altid en man kan gå over til, eller 
en man kan konfrontere det med. Det kan jo 
godt være at de er makkere sammen og vil gøre 
mig et eller andet ondt, men jeg føler mig stadig-
væk sikrere af det.’ 46.57 LDS, pige, 19 år, HTX.
’Jeg har også tit sent fri fra arbejde, så jeg cyk-
ler også sent hjem i hverdagene. Det kan være 
sådan kl. 12 [kl. 24]eller sådan noget, og der 
kan der godt være lidt usikkert synes jeg. Også 
på trods af at jeg bruger den gade jeg altid cyk-
ler på, som er Danmarksgade, så kan man også 
godt føle sig lidt usikker fordi der ikke er gade-
lamper hele vejen for eksempel.’ 47.15 LDS, pige, 
19 år, HTX.
Prioriterer lys over mennesker i forhold til at 
føle sig beskyttet. Der skal bare helst være to 
personer, men aldersgruppe og køn på disse to 
er lige meget, det er bare det at der er nogen.
Det er kun om aftenen og natten at LDS føler 
sig utryg, ikke om dagen.
’Jeg ville nok ikke gå nede ved havnen [om nat-
ten]’ 48.36 LDS, pige, 19 år, HTX. 
Fra Utzon Centeret og mod øst. ’Det er nok 
fordi der er så dårlig belysning derned [ved hav-
nen] at du ikke rigtig kan føle dig sikker nogen 
steder.’ 48.43 LDS, pige, 19 år, HTX. 
’Men det er nok også fordi der er så langt til 
andre mennesker, der er ikke nogle lejligheder i 
nærheden, nogen man kan bede om hjælp, hvis 
det så endelig skulle være. Det synes jeg er meget 
vigtigt.’ 49.06 LDS, pige, 19 år, HTX. 
’Jeg ser det mere sådan om hvis uheldet så er ude 
om jeg så kan få hjælp. Fordi det er jo ikke sik-
kert at jeg så kan tage min egen mobiltelefon og 
ringe efter hjælp, så er det vigtigere at jeg kan 
råbe efter hjælp.’ 49.30 LDS, pige, 19 år, HTX.
Det er ikke noget ’de’ snakker om, det med 
at føle sig ubeskyttet/utryg, det er i hvert fald 
sjældent. Har ikke dårlige erfaringer med at 
færdes i byen og kender heller ikke nogen der 
har, det er heller ikke noget de snakker om i 
venindeflokken om ikke at gå alene hjem.
Vigtigste parametre i forhold til at kunne føle 
sig mere beskyttet mod vold og kriminalitet: 
lys, mennesker og boligareal i nærheden, dvs. 
ikke døde arealer.
[internettet]
Står op ca kl halv syv, spiser morgenmad og gør 
sig færdig og tager så i skole. Computeren er 
ikke tændt om morgnen, og hvis hun får brug 
for at tjekke noget, så går LDS ud til hendes 
fars computer for den er altid tændt om morg-
nen. Det er kun ca. en gang om måneden og 
det er hvis hun lige skal tjekke vejret i løbet af 
dagen, eller hvis hun skal tjekke hendes skema.
’Så tager jeg i skole og det første jeg gør derude, 
det er at tænde min computer.’ 52.32 LDS, pige, 
19 år, HTX. 
’[Det første jeg kigger på] Det er MSN, og så er 
det facebook, og så er det lektio som så er vores 
studieportal, som er om afleveringer, lektier og 
ens skema.’ 52.58 LDS, pige, 19 år, HTX.
Der er i hvert fald 300 venner på facebook og 
på MSN er der 5-600 venner og det er udeluk-
kende fordi hun er FDFer at der er så mange 
mener LDS.
’Jeg har oftest ikke over fire der skriver til mig på 
en dag.’ 53.38 LDS, pige, 19 år, HTX. 
Når LDS åbner facebook: ’Så kigger jeg tit hvad 
jeg selv har fået af beskeder selvfølgelig, og der 
ligger måske to i løbet af en dag, og andre der 
måske har kommenteret en status eller andet. Så 
kigger jeg sådan lidt efter om der er andre der 
har fået beskeder, om det er noget der vedrører 
mig som sådan.’ 54.10 LDS, pige, 19 år, HTX. 
’Den [facebook] er altid åben, og så er den nede 
på proceslinien eller et eller andet. Så kan jeg 
altid lige kigge hvis det er kedeligt eller det er et 
eller andet jeg godt ved. Hvilket er mega tosset, 
men sådan er det.’ 54.39 LDS, pige, 19 år, HTX. 
Dvs. facebook kører også i timerne. ’Man føler 
sig virkelig opmærksom på hvad der sker ude i 
livet når man kan se det derinde.’ 54.52 LDS, 
pige, 19 år, HTX. 
Det er særligt på facebook at LDS kigger på tøj 
og mennesker der ser lidt anderledes ud – både 
venner og venners venner. Bruger ca. en time 
på at kigge på facebook. 
’Så er det frokostpause og så er det lidt forskelligt 
om jeg går i kantinen eller jeg bliver siddende 
inde i klassen. Så bliver den [computeren] inde i 
klassen.’ 55.40 LDS, pige, 19 år, HTX.
Hvis der er noget der skal planlægges/arrange-
res gøres det som regel i kantinen. 
’Så har jeg enten snakket med dem via MSN 
eller via lektio som er vores studieportal om at 
vi skal arrangere det og det, om vi ikke lige kan 
snakke om det i pausen. Og så går vi derned og 
mødes dernede med hver sin madpakke eller 
hvad man nu har købt i kantinen, og sidder vi 
der indtil klokken bliver 12 og så går man til-
bage til timen.’ 56.29 LDS, pige, 19 år, HTX. 
I andre situationer bliver hun siddende i klas-
selokalet, spiser og tager så eksempelvis et spil 
på computeren bagefter og er så ikke social.
’Hvis så man ikke er blevet helt færdig med at 
planlægge så kan man godt sidde og skrive lidt 
efterfølgende om hvad vi nu lige fik aftalt, og 
måske sende en besked ud til klassen om hvad 
man har aftalt i den her pause.’ 56.57 LDS, pige, 
19 år, HTX.
’Jeg ser det som det er en anden person der 
sidder overfor mig. Selvfølgelig kan du ikke se 
ansigtet og få ansigtsudtrykkene som også er 
vigtige, men jeg synes det er lige så godt at kom-
munikere den vej [via internettet] som det er at 
kommunikere direkte.’ 57.44 LDS, pige, 19 år, 
HTX. 
Det kan foruden klassekammerater også være 
fdfledere som LDS kommunikerer med via 
facebook og MSN. På en typiske skoledag tror 
LDS ikke at hun er i kontakt med mere end 
fem, men så er de så også i kontakt hele tiden. 
Det kan også bare være snik snak der kører 
over facebook/msn, men ’Jeg synes oftere det er 
noget der skal planlægges. Men det kan jo også 
være planlægning bare med min kæreste, altså 
hvad skal vi have til aftensmad og hvad skal han 
købe ind, eller et eller andet sådan.’ 58.40 LDS, 
pige, 19 år, HTX.
Hvis de tæller med også, dem LDS bare kig-
ger på så er LDS måske i kontakt med 20 på 
en dag. Det fysiske rum er ikke helt forsvundet 
med det er noget hun ikke bruger så tit. 
’Det er hyggeligere at sidde derhjemme.’ 59.30 
LDS, pige, 19 år, HTX. 
End at mødes ude i det fysiske rum.
’Jeg tænder selvfølgelig computeren så snart jeg 
kommer hjem.’ 59.48 LDS, pige, 19 år, HTX.  
Sætter sig ind for at lave lektier og så er det 
mest google der kører, men LDS har stadig 
messenger og facebook åbent. 
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’Så sætter jeg mig ind for at lave lektier for det 
meste. Og så er det for det meste google der kører 
der, men jeg har stadig messenger åbent og jeg 
har stadig facebook åbent. Og det er noget jeg 
tyer til hvis nu jeg synes det er kedelig eller hvis 
jeg kan se at der er nogen på msn der skriver til 
mig. Hvis det for eksempel er skolerelateret så er 
det jo tit om lektierne vi har for eller nogle afle-
veringer. Det synes jeg også tit er vigtigt, for at 
få nogle andres holdning på hvad jeg har tænkt 
og hvad de har tænkt.’ 1.00.21 LDS, pige, 19 år, 
HTX.
Hvor hurtigt hun skriver tilbage kommer 
meget an på hvor travlt LDS har med afleve-
ringer og hvor koncentreret hun er. 
Det er ikke bedre at skrive med folk på msn og 
facebook, men der er færre forpligtelser.
’Du behøver ikke sådan at forklare folk tingene, 
du kan bare skrive det sådan som du synes det 
er. Og så kan folk spørge ind til det, hvis det er 
de har lyst til det. Men du behøver ikke altid at 
svare på det. Hvis du sidder overfor en person så 
føler du dig nødt til at svare på det.’ 1.01.11 LDS, 
pige, 19 år, HTX. 
’Det er bare skønnere at sidde foran compute-
ren og fortælle folk hvordan man har det der.’ 
1.01.57 LDS, pige, 19 år, HTX. 
’Du føler dig mere fri. Du har tid til dine lektier 
samtidig med at du har mulighed for at være 
sammen med dem på en eller anden måde via 
nettet.’ 1.02.18 LDS, pige, 19 år, HTX. 
’Ja vi er sammen for jeg kan skrive lige hvad jeg 
har lyst til og de kan skrive lige hvad de har lyst 
til til mig. Du er ikke bundet op af et eller andet.’ 
1.02.27 LDS, pige, 19 år, HTX.
Forskelligt om hun føler hun er sammen med 
personerne eller ej når de skriver sammen, 
afhængig af hvem personen er – klassekamme-
rat eller fdf ’er. Snakker om de samme ting når 
de er sammen fysisk og de skriver sammen. 
’Det erstatter det fysiske fordi der er så langt 
imellem os at det gør det meget nemmere at 
skrive via telefonen eller internettet.’ 1.04.01 
LDS, pige, 19 år, HTX. 
Vælger de fysiske møder fra til fordel for inter-
nettet: ’Jeg tager sjældent til Århus for at besøge 
en eller anden, med mindre jeg er blevet indbudt 
til det.’ 1.04.20 LDS, pige, 19 år, HTX.
Det kommer lidt an på planlægningen om LDS 
vælger vennerne i Aalborg til eller fra til for-
del for internettet. ’Jeg skrotter det [det fysiske 
møde]nok om vinteren, fordi jeg ikke gider at 
være ude i det kolde vejr, så er det mere at man 
tager på café sammen eller et eller andet. Det er 
nok mere om sommeren hvor man for eksempel 
tager ud og bader sammen, tager i friluftsbadet 
sammen.’ 1.06.06 LDS, pige, 19 år, HTX.
’Men har helt klart en anden snak når man 
mødes med dem end når man mødes via nettet.’ 
1.06.47 LDS, pige, 19 år, HTX. ’Du får mere ud 
af personen når du er fysisk sammen med den 
og kan bedre se hvordan personen har det i for-
hold til den ting man snakker om.’ 1. 06.59 LDS, 
pige, 19 år, HTX.
’Jeg føler det nemmere i forhold til mine lektier 
og jeg føler det nemmere i forhold til det jeg skal 
nå i løbet af min dag, at jeg bare kan sidde der-
hjemme og ordne det.’ 1.07.20 LDS, pige, 19 år, 
HTX.
’Hvis jeg skal shoppe noget på nettet så vil jeg 
gerne se det fysisk først. Sådan have det i mine 
hænder og have prøvet det ordentligt, før jeg 
køber det på nettet.’ 1.08.10 LDS, pige, 19 år, 
HTX. 
Et køb starter eksempelvis på smartgirl hvor 
LDS kigger tøjet. Fra hun har fundet produktet 
på nettet tager hun ud i byen og prøver produk-
tet, tjekker så igen om den rigtige størrelse er 
på smartgirl og vurderer så hvor hun vil købe 
produktet. LDS ender som regel med at købe 
produktet i byen fordi hun føler hun får en 
bedre kontakt og garanti med varen. Det sker 
også at hun kigger og køber tøjet i butikken. 
På samme måde som med shopping, tjekkes 
status på vennerne også inden et fysisk møde.
 Bruger ca tre timer på nettet om dagen, 
afhængig af hvad der ellers er af planer. Tror 
hun bruger computeren meget fordi hun går 
på htx hvor computeren bliver brugt i under-
visningen.
’Fordi jeg nemmere har et overblik inde på inter-
nettet, f.eks. på smartgirl og kan se hvad det er 
jeg har mulighed for at købe ude i butikken, hvis 
jeg kan finde den rigtige butik hvor jeg kan få det 
vel og mærke.’ 1.13.03 LDS, pige, 19 år, HTX.
’[Hvorfor køber du på nettet i stedet for i butik-
ken?] Fordi den enten er billigere eller fordi jeg 
ikke føler jeg fik den ordentlige behandling inde 
i butikken. Men hvis jeg er blevet ordentlig mødt 
inde i butikken og jeg gerne vil betale de der 50 
kr. mere måske for at købe den inde i butikken, 
så køber jeg den inde i butikken. Og det gør jeg 
oftere end at jeg køber på nettet.’ 1.13.32 LDS, 
pige, 19 år, HTX.
Www oftest besøgt: MSN, facebook, Lektio
www som der bruges mest tid på: Msn, face-
book, lektio
Bruger netbank, men kun på sin hjemmecom-
puter, ikke hendes bærbare.
Tror internettet vil have stor indflydelse på 
hvordan hun vil bruge byen i fremtiden, 
eksempelvis brugte hun førhen biblioteket 
meget fordi hun kunne side der og læse lektier 
og komme på internettet men det gør hun ikke 
så meget længere, bl.a. fordi det sted hvor man 
kan læse lektier ikke er så godt som det der var 
der før. Nu sidder hun hjemme eller hos kære-
sten, hvor hun således ikke kan kommunikere 
direkte med en som laver det samme og derfor 
bliver facebook/MSN brugt i stedet.
Tror i størst grad internettet vil have indfly-
delse på brug af byen om vinteren, mens hun 
om sommeren synes det er vigtigt at komme 
ud. ’Jeg tager hellere snakken med dem [ven-
nerne] på internettet end jeg tager ind, tager ini-
tiativet til at vi skal gøre et eller andet sammen, 
om vinteren.’ 1.17.49 LDS, pige, 19 år, HTX
[atmosfære]
’Det vil sige mennesker der snakker med hinan-
den og har det godt. Og det vil sige belysning og 
grønne områder. Og det vil sige planter og træer 
og grønt materiale. Og musik, det skaber også en 
god atmosfære. Og springvand og vand.’ 1.19.04 
LDS, pige, 19 år, HTX.
Beton skaber en dårlig atmosfære. 
’Det er kedeligt og trist at se på.’ 1.19.14 LDS, 
pige, 19 år, HTX. ’Og regnvejr men det er nok 
fordi at folk de bliver så indelukkede.’ 1.19.23 
LDS, pige, 19 år, HTX.
’Foreksempel hvis man ser autonome eller noget 
i den stil, det kan jeg godt føle mig lidt skræmt 
af fordi de tit er i grupper og man kan kommer 
gående der, lidt for sig selv, og man ikke er lige-
som dem, så føler man sig enten nødt til at være 
ligesom dem eller også bare være helt udenfor og 
så gå i en stor cirkel uden om dem.’ 1.20.12 LDS, 
pige, 19 år, HTX.
Ifølge LDS skal de mennesker der skal være 
omkring hende for at skabe en god atmosfære 
være glade og smilende. Det må gerne være 
folk af samme slags, men der må også godt 
være nogen der skiller dig ud, de skal bare 
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være åbne og ikke indelukkede eller gruppe-
rede. Der skal være rum til andre, man skal 
give plads til at andre kan være i byen. 
’Om natten. Hvis der er nogle højtråbende fyre, 
eller nogen der kaster med flasker eller et eller 
andet, så går man jo også helst i en lang bue 
udenom, men det er ikke sådan noget jeg har 
oplevet.’ 1.21.30 LDS, pige, 19 år, HTX. 
Følte sig eksempelvis skræmt af en gruppe 
Brøndbyfans’ opførsel: ’De kastede med fla-
sker og råbte sådan deres slagråb eller hvad kan 
man sige, og det gjorde en skræmt, fordi de er så 
mange sammen og de er ligeglade med hvordan 
andre har det med det. Jeg stod nok 5 m. fra dem 
[Brøndby fansene]. De kom løbende og det var 
ikke sådan til at fokusere på hvor de egentlig var 
henne i rummet som sådan.’ 1.22.20 LDS, pige, 
19 år, HTX. 
Betegner denne situation og dens atmosfære 
som trist eller sårbar, fordi hun ikke føler at 
hun selv kunne have gjort noget.
’Hvis en person puffer ind i mig og ikke siger 
undskyld, så føler jeg mig lidt provokeret af det, 
at man ikke lige har tid nok til at sige undskyld 
eller hov eller.’ 1.23.07 LDS, pige, 19 år, HTX. 
Kan forekomme mange forskellige steder i 
byen hvor der er mange mennesker.
’Der er tit en god atmosfære i Kilden, fordi folk 
kommer der for at være sammen med hinanden 
og slå en sludder af.’ 1.24.49 LDS, pige, 19 år, 
HTX.
’Det er måske mere der [i Jomfru Ane Parken] 
at jeg sådan kigger på folk.’ 1.25.50 LDS, pige, 
19 år, HTX. 
I Kildeparken er det ofte folk hun kender, 
mens det på havnen i større grad er ukendte 
personer og folk hun gerne vil se an. Det er sta-
digvæk menneskene som har størst betydning 
for atmosfæren.
’Det har rigtig stor betydning [at der er rent og 
velholdt], men det har større betydning omda-
gen end om natten. Der er du alligevel ligeglad 
og fuld og på rulleskøjter, så der ser du ikke rig-
tig det skidt der nu ligger der, og andre folk er 
også ligeglad. Bare der ikke ligger glasskår så 
man kan komme til skade.’ 1.28.56 LDS, pige, 
19 år, HTX. 
’Selv smider jeg sjældent noget på gaden, men 
nogle gange føler jeg at jeg er nødt til det, fordi 
der ikke er skraldespande nok. Og det synes jeg 
er rigtig træls, at der ikke er det.’ 1.29.44 LDS, 
pige, 19 år, HTX.
[grøn beplantning]
’Det [grøn beplantning] har den betydning at jeg 
føler mig i et med det sted jeg nu er og om jeg har 
lyst til at sætte mig ned på græsset og om jeg har 
lyst til at spille fodbold eller et eller andet, fordi 
jeg har ikke lyst til at gøre det hvis der er beskidt 
eller asfalt eller andet som sådan. Det er nem-
mere at se på græs om man har lyst til at sætte 
sig.’ 1.30.47 LDS, pige, 19 år, HTX. 
’Jeg synes også det [grøn beplantning] er vigtig 
fordi det skaber en god atmosfære som sådan at 
der er grønt og det giver liv, blandt andet når 
man sidder og læser eller andet så synes jeg det 
er rigtig hyggeligt at være i nærheden af noget 
grønt og vand også.’ 1.31.05 LDS, pige, 19 år, 
HTX.
’Det har størst betydning at der er store area-
ler med græs og træer.’ 1.31.34 LDS, pige, 19 år, 
HTX.
LDS savner noget grønt og aktivitet ved Reber-
bahnsgade. Synes heller ikke at der er nok 
grønt på vesterbro og boulevarden, men der 
mener hun ikke at der er så meget man kan 
gøre. 
’Hvis det bliver grønnere, ville jeg nok hellere 
føle mig indbudt til at tage derhen og tage nogle 
venner eller veninder med derhen.’ 1.33.09 LDS, 
pige, 19 år, HTX.
Om vinteren ville det derimod være svært at 
gøre byen mere attraktivt vha. grøn beplant-
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Noter:
Mathias forklarer et par cykelruter han typisk anvender i byen. Hhv. mellem skole og hjemmet i Kærby og hjemmet og midtbyen.
Mathias tegner et stort lidt diust område ind som rummer både de uudnyttede potentialer ved Nordkraft (som han iøvrigt 
synes er et fedt projekt), Karolinelund som han synes er ufedt, og gaderne rundt omkring. ca. 13 min inde i interviewet.
MKS forklarer et par cykelruter, han typisk anvender i byen, henholdsvis mellem skole og hjemmet i Kærby og hjemmet og midtbyen. Han tegner et stort lidt diffust område ind som rummer 




MKS, dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole 
Aalborg katedralskole, 3.g, matematisk musisk studerende. MGK  3årigt– klassisk cello.
Spiller naturligvis meget i sin fritid, da det også er en del af hans studier. Har tidligere været politisk 
aktiv. Hans studier er det han bruger sin tid på.
Attraktive byrum:
1. prioritet –Kildeparken:
’Kildeparken hernede – den er ret vigtig, fordi 
jeg går i skole lige heroppe [katedralskolen] og 
så er det simpelthen rart lige at kunne gå ned 
og drikke en øl efter skole. Og det gør jeg mest 
i sommerhalvåret selvfølgelig. Jeg bruger den 
faktisk stort set ikke i vinterhalvåret. Men om 
sommeren der kan jeg sidde derude til langt ud 
på natten hvis det er.’  04.09 MKS, dreng, 19 år, 
Aalborg Katedralskole 
2. prioritet – Slotsparken
’Slotsparken den bruger jeg til det samme, som 
jeg bruger kildeparken til.’ MKS, dreng, 19 år, 
Aalborg Katedralskole 
MKS præciserer; ‘Jeg sidder og drikker øl om 
eftermiddagen eller spiser en pizza’. 04.45 MKS, 
dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole
3. prioritet – C. W. Obels Plads
’Så bruger jeg rigtig meget området lige omkring 
MGK, - C. W Obels Plads og gågaden nær 
Bogø, hvor man kan få sandwich, og så ligger 
der mange butikker, som jeg godt kan lide at gå 
i.’ 05.16 MKS, dreng, 19 år, Aalborg Katedral-
skole
MKS bruger ikke rigtig Jomfru Ane Par-
ken. Han kender den og tror godt at han kan 
komme til at bruge den på et tidspunkt, men 
hans omgangskreds bruger den ikke. Han 
synes den virker kunstig. 
’Det virker som et meget flot initiativ der er 
blevet lavet, men det er næsten for pænt. Det 
er ikke hyggeligt dernede. Jeg har ikke lyst til at 
sidde dernede.’ 05.48 MKS, dreng, 19 år, Aal-
borg Katedralskole
Når MKS bruger parkerne er det sammen med 
venner. Både piger og drenge. Slotsparken 
besøger han dog mere i selskab med piger, men 
ellers er det blandet. 
’Kildeparken det er sådan alle dem der går på 
skolen, som kommer dernede. C.W Obels Plads 
der går jeg tit alene, for har jeg soloundervisning, 
er det altid jeg har fri sammen med andre.’ 07.00 
MKS, dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole
MKS præciserer hans første indskydelse om 
Slotsparken, som det sted hvor han oftest fær-
des med piger; ’Det er romantisk, det er pænt, 
det har ikke der folkelige, som jeg gerne vil ha’, 
som jeg synes Kildeparken har.’ 07.48 MKS, 
dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole
Ikke-attraktive byrum:
’Jamen så kan jeg jo sige Jomfru Ane Parken. 
Der tror jeg bare ikke jeg vil gå hen. Der her jeg 
ikke været endnu, jo jeg har været der en gang. 
Det er ikke et sted jeg sætter mig hen, jeg synes 
ikke der er, - hvis jeg skulle gå derhen for mig 
selv, - jeg synes den er sådan list… altså fabriks-
bygninger på den anden side af fjorden. Altså 
hele den her side herover på Nørresundby siden 
er kun fabriksbygninger. Og så synes jeg den lig-
ger ud til et trælst kryds. Det er ikke så stille og 
roligt sådan.’ 09.10 MKS, dreng, 19 år, Aalborg 
Katedralskole
Jomfru Ane Parken er dog ikke det sted han 
mindst vil komme.
Her udpeger MKS i stedet Vesterbro, som det 
mindst attraktive sted;
’Jeg synes generelt området omkring hele Vester-
bro er ret forfærdeligt. Det skulle nok være mest 
i det her område her agtigt her synes jeg er ret 
forfærdeligt at være i, for der er mega meget støj 
og trafik, og der er ikke nogen bænke man kan 
side på. Jeg synes ikke det er rart at være der.’ 
10.15 MKS, dreng, 19 år, Aalborg Katedral-
skole
MKS vender tilbage til Jomfru Ane Parken, 
om det at han måske vil komme der på et tids-
punkt.; ’Det kan godt være at jeg gør det på et 
tidspunkt, men det er sjældent, at jeg ser men-
nesker sidde dernede overhovedet. Og så har jeg 
ikke selv lyst at gå derhen. Men det er måske 
også fordi det er ment som et sted, hvor man 
gerne vil gå hen, og så har jeg behov for, at sige 
at jeg ikke har lyst til at gå derhen.’ 11.00 MKS, 
dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole
3.prioritet: Nordkraft;
’Jamen så synes jeg, at hele området omkring 
Nordkraft ikke er særlig tiltrækkende lige nu. 
Det er måske mere fordi jeg er skuffet over, at jeg 
synes det er sådan et fedt projekt, som foregår 
dernede, men jeg synes bare ikke det er udnyttet. 
[…] Jeg synes ikke at potentialet i Nordkraft er 
udnyttet endnu, men jeg glæder mig rigtig meget 
til det. – Det er et fedt projekt!’ 11.55 MKS, 
dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole
’Karolinelund det er sådan et sted man var da 
man var lille, og jeg synes ikke det er særligt 
godt. Det er ikke særligt fedt, jeg ville aldrig gå 
derhen selv. Jeg synes ikke set er udnyttet godt, 
og synes hele problematikken omkring – rent 
politisk – synes jeg det er kørt helt død Karoli-
nelund. Der skulle være gjort rigtig mange ting 
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mest attraktive byrum, MKS:
kildeparken
slotsparken



















ved det, men de kan ikke rigtig finde ud af hvad 
de skal gøre ved det.’ 12.20 MKS, dreng, 19 år, 
Aalborg Katedralskole
MKS finder det vigtigts at der mennesker i de 
byrum hvor han færdes. 
’Det er venner, det er dem jeg kender. Det er det 
der er vigtigt for mig i de byrum jeg er i. Så er 
der lige Slotsparken, som der ofte ikke er vildt 
mange mennesker i, men den synes jeg bare er 
hyggelig alligevel.’ 13.52. MKS, dreng, 19 år, 
Aalborg Katedralskole
Til spørgsmålet om hvorvidt, at de menne-
sker som befinder sig i byrummene skal være 
nogen MKS kender; ’Jeg kan godt lide at gå en 
tur i Slotsparken, hvor der ikke er nogen men-
nesker der, så det skal vel være nogle mennesker 
han kender. På den anden side, at gå en tur ned 
er der er der, som er de vigtigste.’ 14.45 MKS, 
dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole
MKS bliver bedt om at tage stilling til, hvor-
vidt at mennesker i et byrum kan gøre, at han 
ikke færdes der; ’Altså grunden til at jeg nok 
ikke synes at Jomfru Ane Gade er super fed 
altid, er fordi de mennesker som er derinde, er 
nogle typer, som er lidt for glade for at slås nogle 
gange, og det synes jeg ikke er fedt.’ 16.44 MKS, 
dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole
MKS udvider området på kortet, for således at 
vise, at han også kommer på Tusindfryd, hvor 
der så kommer nogle andre mennesker, som 
han godt kan lide at være sammen med. 
’De mennesker som er dernede opfatter jeg ikke 
som mennesker der slår på tæve på den måde 
som de gør inde i gaden agtigt. Hvis de gør det, 
ad strøget hvor der ikke er nogle mennesker, det 
er ikke ret hyggeligt.’ 14.25 MKS, dreng, 19 år, 
Aalborg Katedralskole
’Slotsparken opfordrer lidt til at man går i sine 
egne tanker og sådan kigger lidt. Det er sådan 
pænt agtigt. Det er ikke noget stort område, men 
det hyggeligt og pænt.’ 14.43 MKS, dreng, 19 år, 
Aalborg Katedralskole
MKS svarer bekræftende på spørgsmålet om 
hvorvidt det er naturen, som gør Slotsparken 
hyggelig. MKS kommer pludselig i tanke om 
Jomfru Ane Gade, hvor han også gerne ophol-
der sig.
MKS tager stilling til hvilke mennesker som er 
vigtigst i byrummet; ’Der er to typer mennesker, 
- de mennesker man kender, og de mennesker 
man ikke kender. Så er det de mennesker som 
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er det fordi der kommer nogen fra gaden og ind-
til dem som gerne vil slås. Men det er så en helt 
anden diskussion!’ 17.15 MKS, dreng, 19 år, 
Aalborg Katedralskole
MKS oplever generelt ellers ikke at blive gene-
ret af andre på gaden. 
’Jeg synes ikke, at jeg får så mange tilråb egent-
lig. Hvis man skal dele folk op i kasser, så synes 
jeg at de typer mennesker som jeg oftest ser mig 
selv sammen med ofte er i Kildeparken, mere 
end nogle af de andre steder.’ MKS, dreng, 19 år, 
Aalborg Katedralskole
MKS bliver bedt om igen at opridse hvad det 
er der præcist gør et sted mere attraktivt end 
andre steder;
’Det handler meget om i hvert fald her ved 
Vesterbro og Jomfru Ane Parken, at der er meget 
støj og trafik og meget fabriks beton agtigt. Der 
må gerne være graffiti, det synes jeg bare er flot 
fordi det gør det anderledes. Men skal det være 
beton og sådan, så synes jeg det bliver for gråt 
og kedeligt.’ 18.54 MKS, dreng, 19 år, Aalborg 
Katedralskole
Herefter opridses hvad der gør hans fortruk-
ken steder attraktive;
’Især Kildeparken og Slotsparken er pænere 
områder. Det er pænt at være der. Og det er 
menneskene der gør det omkring C. W. Obels 




’Jeg vil jo være ked af at sige, at det er et pige-
sted, når jeg jo selv går der meget (Slotsparken)’ 
00.57. MKS, dreng, 19 år, Aalborg Katedral-
skole 
Omvendt finder han C.W. Obels Plads mere 
som et unisex område. 
’Man kunne også gå i Slotsparken og gøre 
det[drikke øl], men det ville ikke være det 
samme, fordi den er større Kildeparken og den 
er tilgængelig fra rigtig mange område – det har 
jeg ikke sagt før! Atmosfæren i Slotsparken er… 
det er sådan lidt mere pænt. Det er ikke et sted 
jeg ville gå hen og drikke øl. Det er mere nede på 
jorden agtigt og folkeligt i Kildeparken, og det er 
også der man holder 1. maj.’ 02.48 MKS, dreng, 
19 år, Aalborg Katedralskole
Man gør noget forskelligt i de forskellige 
byrum, men hvem sætter dagsordenen? Hvem 
bestemmer hvad man må gøre de forskellige 
steder? 
’For mig er det bare, ’det gør folk ikke’. Jeg tror 
ikke man sidder og drikker øl på C. W. Obels 
Plads. Det er simpelthen for offentligt, der er for 
mange mennesker, og sådan nogle ting der. Der 
kildeparken lidt mere privat synes jeg. Og fordi 
alle der kommer i Kildeparken drikker øl.’ 03. 
43. MKS, dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole
’Jeg synes en charme ved Kildeparken er at den 
er så folkelig. Der kommer netop sådan nogle 
forskellige typer.’ 04.29 MKS, dreng, 19 år, Aal-
borg Katedralskole 
MKS uddyber typerne; 
’Jamen der [i Kildeparken]kommer mange folk 
som er lidt goth-agtige eller punk-agtige. For-
skellige typer fra forskellige samfundslag. Men 
det er mest den der atmosfære der er, fuldstæn-
digt ligesom på Tusindfryd, at det er ok at være 
anderledes. Det er ikke så entydigt. Det er en 
charme jeg godt kan lide’ 04.53 MKS, dreng, 19 
år, Aalborg Katedralskole
Til spørgsmålet om hvorvidt at en ensartethed 
blandt de mennesker som færdes i et byrum, 
kan afholde MKS fra at færdes i dem;
’Det er en charme hvis et byrum har det, at alle 
mennesker har lov at være der – er der. En stem-
ning af, at man bare er som man er. Jeg vil ikke 
vælge et sted fra… jo, - jeg synes ikke det er fedt 
at komme et sted hvor man ikke synes man til-
hører. Og der er også mange, som synes jeg ikke 
ligner det man skal ligne. Og det synes jeg også 
er fair nok.’ 05.43 MKS, dreng, 19 år, Aalborg 
Katedralskole
I Jomfru Ane Gade er folk mere ens; ’Det er 
netop i Jomfru Ane Gade. Dem der gerne vil 
slå på tæve, synes jeg mange gange er folk, som 
gerne vil have at folk ligner det som de synes 
man skal ligne. Og det skal retfærdigvis lige 
siges, at det synes folk på ”Fryd” også.’ 05.57 
MKS, dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole
[Beskyttelse mod vold og kriminalitet]
’Jeg tror bare jeg er en meget naiv person, jeg 
synes aldrig at jeg oplever noget hvor jeg føler 
mig virkelig nærgået.’ 08.30 MKS, dreng, 19 år, 
Aalborg Katedralskole
MKS bliver spurgt om han kender nogen i sin 
omgangskreds, som er blevet slået ned;
’Ja, jeg er også selv blevet slået ned, men ikke i 
Aalborg. Men ja, det sker da en gang imellem 
og det er da ret forfærdeligt når det sker.’ 08.45 
MKS, dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole
’Når det er dag og sådan nogle ting, synes jeg 
aldrig, at der er et problem [med at føle sig 
ubeskyttet].’ 09.02 MKS, dreng, 19 år, Aalborg 
Katedralskole
’Fredag eller lørdag aften tror jeg ikke jeg vil gå 
omkring Jomfru Ane Gade. Fordi, - det er ikke 
et spørgsmål om utryghed tror jeg, men det er 
måske mere et spørgsmål om ubehag ved at være 
sammen med rigtig rigtig fulde mennesker, når 
man bare gerne vil forbi.’ 09.27 MKS, dreng, 19 
år, Aalborg Katedralskole
MKS er ikke bange for at gå i Jomfru Ane gade, 
men han synes bare at det er ubehageligt at 
være der. Der findes ikke et sted eller en gyde i 
Jomfru Ane Gade, hvor MKS slet ikke vil eller 
tør færdes. Han fravælger måske diskoteker, 
men i så fald skyldes det musikken, som han 
ikke synes om. 
MKS får at vide, at mange nævner Cube, Tiger 
og Robin, som steder de fravælger pga. miljøet 
eller de personer, som besøger stedet. 
’De tre steder ville jeg aldrig gå hen pga. musik-
ken. Det er forfærdelig musik der er derinde. 
Den mentalitet der er, - at det bliver så bonde-
agtigt. Det er så mandsdomineret og så kvin-
deundertrykkende. Hele den tankegang der er 
derinde synes jeg er forfærdelig. Så vil jeg gå på 
Rock Nielsen, hvis jeg er derinde[i Jomfru Ane 
Gade]. Jeg går næsten altid på Rock Nielsen hver 
gang jeg er dernede.’ 11.25 MKS, dreng, 19 år, 
Aalborg Katedralskole
MKS til spørgsmålet om hvordan det så er ude 
i gaden (Jomfru Ane Gade);
’Altså jeg vil sige, at jeg sørger for at lade være 
med at støde ind i nogle folk der er større end 
mig. - Dvs. alle folk sådan set!’ 11.46 MKS, 
dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole ’Jeg synes 
ofte der holder politibil heroppe [ved 7eleven i 
Bispensgade].’ 11.58 MKS, dreng, 19 år, Aal-
borg Katedralskole 
MKS tager den hurtigste vej hjem, tilfældigvis 
ad store veje(se kort);
’Jeg synes det er den hurtigste vej, - det er de 
største vej. – Det er måske meget heldigt!? Det 
ved jeg ikke om det er. Det er ikke noget jeg har 
tænkt over. Jeg har bare taget den hurtigste vej.’ 
Interview: MKS
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13.52 MKS, dreng, 19 år, Aalborg Katedral-
skole
Snakken ledes igen ind på det at blive overfal-
det, og til spørgsmålet om hvorvidt det bety-
der noget for MKS’ adfærd at nogle af hans 
bekendte har oplevet at blive overfaldet; ’Jeg 
bliver bare sådan lidt chokeret hver gang. Fordi 
når jeg er i byen møder jeg sjældent nogen, hvor 
jeg tænker, det der er sådan nogen der slår mig 
ned lige om lidt. Det tænker jeg ikke over. Så jeg 
bliver chokeret, men nu er det meget få der er 
blevet slået ned’ 14.23 MKS, dreng, 19 år, Aal-
borg Katedralskole 
’En af mine venner er blevet slået ned på C.W. 
Obels Plads, og det er der jeg færdes mest tror 
jeg. Det var om aftenen’ 14.37 MKS, dreng, 19 
år, Aalborg Katedralskole
MKS kommer ikke på C.W. Obels Plads om 
aften, men ikke pga. af overfaldet, men fordi 
han ikke skal noget derinde om aftenen. 
Til spørgsmålet om hvorvidt man generelt kan 
føle sig tryg i Aalborg City;
’Jeg synes Gaden er forholdsvis tryg, fordi der er 
så mange dørvagter, som der nu er, som er så 
[MKS puster sig op og gør sig bred].’ 15.18 MKS, 
dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole
MKS orienteres om, at andre respondenter, 
som ikke selv har oplevet at blive udsat for 
vold, rent faktisk til forskel fra MKS, tager en 
række forholdsregler, når de færdes i byrum-
met. 
’Men det kan jeg ikke sige mig fri for, at der er vel 
den der at man tager forholdsregler, men man 
tænker over, at man ikke siger noget til nogen, 
C. W. Obels Plads
som vil kunne opfattes forkert. Eller går i vejen 
for nogen. Det gør man da vel, men tager da 
sine forholdsregler.’ 16.03 MKS, dreng, 19 år, 
Aalborg Katedralskole
MKS bliver herefter igen spurgt, om der så ikke 
er byrum, hvor han ikke færdes.
’Jeg ville ikke gå hen til Mallorca Bar tror jeg. 
Fordi det er der Aabs fans holder til når der 
spilles fodboldkampe. På de dage hvor der er 
fodboldkampe, ville jeg måske ikke gå derhen. 
Det er faktisk rigtigt.’ 16.37 MKS, dreng, 19 år, 
Aalborg Katedralskole
MKS bliver spurgt hvor han køber sandwich 
og det gør han hos Bogø i Bispensgade. MKS 
bevæger sig sjældent ned i Reberbahnsgade. 
’Der går jeg faktisk sjældent ned, men der er ret 
mange af mine venner, som går derned. Der lig-
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ger rigtig mange [spisesteder], - og det er fak-
tisk også ret hyggeligt! Det gør jeg ikke. Jeg skal 
ikke noget dernede. Jeg færdes rigtig meget inde 
omkring C. W. Obels Plads.’ 17.40 MKS, dreng, 
19 år, Aalborg Katedralskole
Til spørgsmålet om, hvad der skulle være 
anderledes eller mere af, såfremt MKS skulle 
føle sig mere tryg i byen om aftenen og nat-
ten, trods det, at han ikke føler sig utryg; ’Det 
er et lidt dumt spørgsmål at stille, men skulle der 
være noget, - det skulle ikke være mere politi tror 
jeg. Jeg føler mig meget mere tryg ved en dørvagt 
hvis det er.’ 18.17 MKS, dreng, 19 år, Aalborg 
Katedralskole
MKS synes at der lys nok om natten, og finder 
ikke behov for at få mere for at gøre det mere 
trygt.
MKS bliver herefter spurgt om der er steder 
hvor han vil fraråde andre at færdes; 
’Det kommer an på hvordan de ser ud.’ 18.40 
MKS, dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole 
’Hvis jeg havde en lillesøster på tretten år - ej 
fjorten år, så synes jeg ikke hun skulle gå igen-
nem Gaden. Jo, det skal hun jo ikke være bange 
for, der sker jo ikke noget. Men er man en som 
glatter sit hår fem timer hver morgen - agtigt, 
så ville jeg måske ikke gå igennem Kildeparken. 
Det tror jeg ikke jeg ville.’ 19.38 MKS, dreng, 19 
år, Aalborg Katedralskole 
’Man kan bare få nogle rigtig trælse tilråb der-
nede, men hvid ikke man har noget imod det, så 
tror jeg ikke – man bliver ikke slået eller noget.’ 
15.52  MKS, dreng, 19 år, Aalborg Katedral-
skole
[internettet]
’Jeg står oftest op omkring klokken ni og møder 
klokken ti. Og der har jeg ikke brugt internet-
tet endnu. Det gør jeg tit på skolen.’ 21.06 MKS, 
dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole
MKS har en bærbar computer med internet 
derhjemme, men bruger aldrig internettet om 
morgen. Han har desuden en mobiltelefon, 
men er sjældent i gang med at kommunikere 
på den om morgenen. Han er meget B-menne-
ske, men der ligger ofte sms beskeder til ham 
om morgenen, som han så først får svaret på i 
løbet af dagen.  
MKS tager ikke egen bærbar med i skole, men 
benytter sig af venners i skolen. MKS beskri-
ver/ indtegner herpå sin daglige rute på cykel 
til skole.
Om hvad der sker når han kommer på skolen; 
’Jeg går op i min klasse, hvis jeg skal bruge inter-
nettet i timerne, så går jeg det der.’ 22.48 MKS, 
dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole  
’Enten så er der computer på skolen, som vi får 
udleveret, eller også gør vi ned i vores mediotek. 
Men det er faktisk sjældent at jeg bruger inter-
nettet i skolen. Hvis jeg bruger internettet i sko-
len er det ofte for at spille spil på internettet i fri-
kvartererne.’ 23.11 MKS, dreng, 19 år, Aalborg 
Katedralskole
MKS bruger sjældent computer på skolen, 
men når han går, er det for at spille eller tjekke 
aflysninger af timer. 
’Men jeg bruger faktisk ofte, - det gør jeg fak-
tisk altid, - når jeg kommer hjem så tjekker jeg 
min mail, både personlig mail og skolemail, og 
mit skema og Facebook. Og så har jeg gjort det, 
og det tager ofte lige en halv time. Og så lukker 
jeg computeren ned, og så bruger jeg den igen 
om aftenen.’ 23.50 MKS, dreng, 19 år, Aalborg 
Katedralskole
Det er første gang i løbet af dagen, at MKS tjek-
ker din mail. Altså når MKS kommr hjem fra 
skole, hvilket han gør omkring klokken to tre 
stykker om eftermiddagen. MKS’ rækkefølge 
er altså personlig mail, skolemail og skema. 
’Skemaet der står mine lektier også. Så skriver 
jeg mine lektier ned, og så er det ofte at jeg lige 
tjekker igen om aftenen eller to gange i løbet af 
dagen lige for at se om der kommer opdateringer 
eller hvis der har været en eller anden debat på 
skolemailen.’ 24.31 MKS, dreng, 19 år, Aalborg 
Katedralskole 
MKS har glemt at prioritere Facebook i fohold 
til rækkefølgen; ’Facebook det bruger jeg, - det 
er også lige hvis man har en overspringshand-
ling. Så er Facebook meget godt lige at gå ind 
og tjekke hvad der sker. Jeg kommer ofte lige ind 
på det fordi jeg får sendt alle ting fra Facebook 
på mon personlige mail. Det gør den bare auto-
matisk fra starten af.’ 24.58 MKS, dreng, 19 år, 
Aalborg Katedralskole
MKS har over 400 venner på Facebook. MKS 
bliver bedt om at fortælle om alle de menne-
sker han kender der. 
’Jeg kender mange fra gymnasiet. Der går jo 
sådan en 700-800 elever på gymnasiet, og nu 
har jeg gået der i tre år. Der kender jeg helt 
sikkert mange fra. Og så er jeg meget i forskel-
lige musikmiljø, hvor jeg kender nogle forskel-
lige ting. Jeg spiller både folkemusik og klassisk 
musik og jeg spiller i band også. Så jeg kender 
mennesker fra forskellige områder.’ 26.06 MKS, 
dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole 
Til spørgsmålet om hvorvidt alle venner er 
fra Aalborg; ’Jeg gik på efterskole i Holstebro, 
og det var med klassisk musik, så dvs. at det er 
en meget fagspecifik efterskole, så der kommer 
folk fra forskellige dele af landet, så jeg kender 
folk fra hele landet.Så har jeg været til forskellige 
stævner, hvor der også kom folk fra udlandet’ 
26.23 MKS, dreng, 19 år, Aalborg Katedral-
skole
Hvad MKS bruger Facebook til;
’Jeg bruger det til, at holde mig i kontakt med 
de venner jeg ikke ser til daglig, og sådan nogle 
ting som at blive inviteret til fester.’ 26.43 MKS, 
dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole MKS bru-
ger som sagt ikke computer i timerne, så til 
spørgsmålet om hvordan Facebook anvendes i 
timerne som overspringshandling; ’Jeg har jo 
ikke rigtig computer med i timen, men jeg sidder 
tit ved siden af folk som laver overspringshand-
linger. Men skolen har lukket ned for Facebook, 
så vi kan ikke gå ind på det.’ 26.59 MKS, dreng, 
19 år, Aalborg Katedralskole
Til spørgsmålet om hvorledes Facebook kan 
erstatte noget fysisk kontakt med omgangs-
kreds; ’Det er klart, at man bruger noget tid på 
det, men jeg tror ikke jeg er sådan en heftig for-
bruger af det.  Jeg tjekker det, men det er ikke 
hver dag jeg tjekker det.’ 27.38 MKS, dreng, 19 
år, Aalborg Katedralskole.
’Det er klart at hvis jeg bruger tid på det, så kan 
man sige, at så kunne jeg ligeså godt bruge den 
tid på at være sammen med folk, men så vil jeg 
bare sige, at jeg tror ikke, at jeg bruger så meget 
tid på det.’ 27.58 MKS, dreng, 19 år, Aalborg 
Katedralskole
Om forskellen på den kontakt man har med 
hinanden i forbindelse med de forskellige 
medier man anvender; ’At snakke med en er 
noget helt andet end at skrive med en. Der er 
stor forskel.’ 28.39 MKS, dreng, 19 år, Aalborg 
Katedralskole 
’Generelt sproget er jo anderledes når man skri-
ver, end når man snakker, fordi man snakker 
med vendinger, men samtidig kan man skrive 
ting på en anden måde, end man vil sige dem. 
Eller man kan bruge sproget forskelligt med de 
forskellige medier. Jeg vil langt foretrække at 
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snakke med en i telefon f.eks. fordi man kan 
høre vedkomnes stemme. Det synes jeg er mere 
personligt. Det vil jeg hellere have, men jeg med-
giver helt sikkert, at jeg bruger ofte internettet til 
at skrive til folk i stedet for hvor jeg ellers kunne 
have ringet til dem. Men jeg er rigtig rigtig dårlig 
til at sms’e, det er jeg en spasser til. Det gør jeg 
aldrig. Så bruger jeg telefonen så ringer jeg til 
dem. Har jeg en computer så skriver jeg til dem, 
- også fordi det er ikke så svært som at bruge 
mobilen.’ 30.17 MKS, dreng, 19 år, Aalborg 
Katedralskole
’Hvis ikke jeg havde internettet ville jeg bare 
bruge mobilen, og så ville jeg jo bare ringe til 
folk. Men nu jeg har internettet så skriver jeg 
også til dem, og det gør, - det er bare anderledes 
end at ringe.’ 30.50 MKS, dreng, 19 år, Aalborg 
Katedralskole
’Det er ikke helt så personligt, men jeg synes ikke 
det er mindre effektivt.’ 31.34 MKS, dreng, 19 år, 
Aalborg Katedralskole ’Jeg har ikke opfattelsen 
af, eller det kan godt lyde som om, at når man 
bruger Facebook, så hat man mindre personlig 
kontakt, og så bliver man nogle små hjerneva-
skede børn. Men det har jeg slet ikke indtryk 
af, at det er på vej i den retning!’ 32.02 MKS, 
dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole 
’Så bruger man det, men så bruger man også det 
andet agtigt. Facebook er ret effektivt til at kunne 
snakke med andre der er langt væk som måske 
ikke har muligheden for – jeg har også folk fra 
Kina jeg snakker med, og jeg kan ikke lige ringe 
til dem. Og så er det meget smart.’ 32.21 MKS, 
dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole
Om brugen af Facebook som kontaktform;
’Hvis jeg skal holde kontakt med mennesker, så 
gør jeg det jo ikke ved at gå ned på Gammel-
torv, for det er ikke nødvendigvis de mennesker 
jeg skal have kontakt med. De mennesker jeg 
skal holde kontakt med er ikke mennesker fra 
gymnasiet, men folk fra min efterskole. Folk der 
kommer længere væk fra.’ 33.21 MKS, dreng, 19 
år, Aalborg Katedralskole
’Jeg tror bare det er ændret fra ikke at have kon-
takt, eller meget meget lidt kontakt i form af 
brev, til at have kontakt [vha. Facebook].’ 33.47 
MKS, dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole
’Jeg har kontakt med mange flere mennesker via 
internettet, end hvid jeg ikke havde internettet.’ 
34.00 MKS, dreng, 19 år, Aalborg Katedral-
skole
Om MKS’ gøren og laden om aftenen på hver-
dage;
’Jeg er tit på skolen om aftenen, og så er jeg jo 
meget inde på C.W. Obels Plads. Hvis jeg er 
hjemme laver jeg lektier, der har jeg alligevel 
ikke tid til at snakke med folk.’ 34.31 MKS, 
dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole
MKS læser ofte, når han laver lektier, hvorfor 
han ikke bruger computeren. 
’Jeg er dårlig til at multitaske, men jeg vil gerne 
bilde mig selv ind, at jeg er rigtig god til det, 
så ofte sidder jeg med computeren tændt og så 
sidder jeg med bogen, og så får jeg ikke brugt 
computeren, og så går den bare død på et tids-
punkt.’ 35.19 MKS, dreng, 19 år, Aalborg Kate-
dralskole
Til spørgsmålet om, hvor lang tid MKS er 
online, og man således kan komme i kontakt 
med ham i løbet af dagen; ’Halvanden time tror 
jeg [at jeg er online dagligt].’ 36.14 MKS, dreng, 
19 år, Aalborg Katedralskole
Om hvad MKS i øvrigt bruger computeren/ 
nettet til; ’Det er rigtigt, jeg bruger nettet til at 
købe musik og noder.’ 37.30 MKS, dreng, 19 år, 
Aalborg Katedralskole
MKS nævner de internet sider han handler på: 
Play.com, huksyandhawks.com (et nodested), 
cheapmusic.com. MKS køber musik på nettet 
fordi det er billigere der. Desuden kan man få 
flere ting på nettet.  
’Jeg kunne sikkert godt bestille det hjem i byen, 
men det er lidt dyrere [end på nettet].’ 38.11 
MKS, dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole. 
’Jeg går ofte ned i byen for at få inspiration, 
fordi der er så mange forskellige ting. Man ser et 
navn, så går man måske hjem og hører det. Det 
gør jeg måske også nogle gange på myspace.com 
eller youtupe.com. Hvis jeg kan lide det, køber 
jeg det via nettet.’ 38.50 MKS, dreng, 19 år, Aal-
borg Katedralskole
MKS søger inspirationen i byen, men som 
oftest fordi han har hørt nogen snakke om 
musikken, hvorpå han så handler på nettet, 
fordi det er billigst. 
’Jeg skal jo have hørt om det et eller andet sted 
fra. Man går jo forbi, og så bladrer man igen-
nem cd’erne og tusinde ting man ikke kender, 
men har man nu hørt nogen snakke om det eller 
læst det et eller andet sted eller sådan nogle ting.’ 
39.24 MKS, dreng, 19 år, Aalborg Katedral-
skole. 
’Det ofte man hører et navn, og finder det nede 
i byen, men så i stedet for at købe den, for så 
skulle man godt nok købe mange cd’er, så går 
man hjem og kigger lidt på det (på internettet).’ 
39.50 MKS, dreng, 19 år, Aalborg Katedral-
skole
MKS har ikke købt andre ting på nettet, end 
musik. 
Om hvordan man mødes til fester og hvordan 
kontakten skabes forud for festen og  hvordan 
man snakker om festen efterfølgende -flyder 
virtuelle og det fysiske sammen- siger MKS;
’Det er forskelligt. [...] Der mange som synes 
det er lidt upersonligt at gøre det [invitere] over 
Facebook, så der er mange som lige laver en 
lille invitation - skrive et lille kort. Men jo der 
er mange ting der foregår  på [Facebook]. Man 
inviterer folk via Facebook til koncerter, og så 
mødes man til koncerter.’ 40.54 MKS, dreng, 19 
år, Aalborg Katedralskole
Efter koncerten;
’Det kan godt være, at der er taget billeder nogle 
gange til koncerter, men det gør der sjældent til 
de koncerter som jeg har været til.’ 41.09 MKS, 
dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole. ’Så mødes 
man jo efterfølgende igen i skolen, og så kan det 
være man mødes med dem i byen. Og så snakker 
man om hvordan det så… [har været].’ 41.23 
MKS, dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole.
’Jo det kan godt være. Det synes jeg ikke jeg gør 
så tit [mødes efter festen/ koncerten]. Men en 
gang i mellem så sidder vi fælles oppe i skolen og 
ser nogle billeder fra en fest eller et eller andet.’ 
41.45 MKS, dreng, 19 år, Aalborg Katedral-
skole.
MKS nævner det tre websites som han besøger 
oftest;
’Jamen lektio.dk og Facebook og youtube.com.’ 
42.22 MKS, dreng, 19 år, Aalborg Katedral-
skole.
MKS nævner herefter de tre han bruger mest 
tid på:
’Facebook i hvert fald.’ 42.36 MKS, dreng, 19 år, 
Aalborg Katedralskole. 
’nr. 1 det er Facebook. Wikipidia tror jeg faktisk 
også kommer ind på en 2. plads… - og så kom-
mer lektio.dk nok.’ 43.06 MKS, dreng, 19 år, 
Aalborg Katedralskole.
MKS bliver bedt om at tage stilling til hvordan 
muligheden for at gå på internettet vil ændre 
eller få indflydelse på hvordan han bruger 
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byrummet på nu og i fremtiden;
’Jeg synes det er to forskellige sfærer. Enten er 
man i byen eller også er man hjemme på inter-
nettet. Jeg synes det er sjældent jeg kombinerer 
de to ting.’ 43.58 MKS, dreng, 19 år, Aalborg 
Katedralskole. 
’Så køber jeg musik, og slipper jeg for at gå ned 
og købe det. Så der er flere og flere ting, men 
jeg ved bare ikke om der flere ting som jeg vil 
begynde at købe på nettet. Altså jeg tror aldrig 
jeg ville købe tøj på nettet. Fordi jeg er bange for 
at få den forkerte størrelse og det der bøvl med 
at sende det tilbage igen. Så vil jeg hellere bare 
gå ned og købe det. Jeg kan faktisk også godt 
lide, at lade mig inspirere hvis jeg går ned i en 
butik’ 44.43 MKS, dreng, 19 år, Aalborg Kate-
dralskole.
MKS uddyber han tur i byen, når han søger 
inspiration;
’Jamen jeg ved sådan nogenlunde hvilke butik-
ker jeg skal gå i. Jack & Jones og, - jamen jeg kan 
snart ikke huske hvad de hedder… Men ja, så 
går jeg derned og finder det. Og så går jeg ofte 
med en ven derned.’ 45.24 MKS, dreng, 19 år, 
Aalborg Katedralskole
[atmosfære]
MKS bliver indledningsvist stillet spørgsmålet; 
Hvad er atmosfære?
’Det synes jeg er græsarealer, træer og det synes 
jeg sådan er det fysiske omgivelser. Det er lige-
som pænt. Det må gerne være lidt naturagtigt. 
Helst ikke for meget beton. Og så handler det 
meget om at der er mennesker der. Hvis der er 
mennesker der, betyder det ofte også at det er 
rart at være der, og så kan jeg også godt lide at 
være der.’ 46.14 MKS, dreng, 19 år, Aalborg 
Katedralskole
Om MKS’ vurdering af det ellers så pæne sted 
Jomfru Ane Parken. Er det så for pænt?;
’Der er forskel på, hvis man går ind i et eller 
andet Bo Bedre eller sådan et eller andet – det 
synes jeg jo heller ikke er hyggeligt. Det er for 
stilrent. Det kan være det kommer med tiden, 
når det lige bliver lidt mere udtrådt.’ 46.43 MKS, 
dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole
Hvad er et hyggeligt byrum så?
’Det er sådan et sted hvor der er mennesker. Der 
må gerne være mennesker. Der skal ikke være 
dødt. Det synes jeg faktisk ofte der nede i Jomfru 
Ane Parken.’ 47.08 MKS, dreng, 19 år, Aalborg 
Katedralskole
Fortsat om hvad der er hyggeligt;
’Det er dejligt at sætte sig ned i græsset eller på 
en bænk. Bare sætte sig ned og så sidde sammen 
med sine venner.’ 47.39 MKS, dreng, 19 år, Aal-
borg Katedralskole.
’Jeg synes ikke at Bispensgade er et hyggeligt sted 
som sådan. C. W. Obels Plads er lidt hyggeligt. 
Det kan jeg godt lide. Et ikke hyggeligt sted er 
nede ved Nordkraft og hele Ø-gadekvarteret er 
ikke særlig hyggeligt. Og Kellerupsgade synes jeg 
heller ikke er [hyggelig].’ 48.22 MKS, dreng, 19 
år, Aalborg Katedralskole.
Om at spise en sandwich på Nytorv eller i 
Slotsparken…;
’Jeg synes det hyggeligere i Slotsparken. Jeg har 
ikke lyst til at folk går forbi og kigger på mig. 
Det er for stressende. Når jeg spiser, vil jeg godt 
sådan stille og roligt sætte mig ned.’ 48.48 MKS, 
dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole
MKS bliver spurgt om det sker at han og hans 
venner sætter sig i byrummene – ikke par-
kerne  - og kigger på folk;
’Man kan sætte sig inde på Bogø, men det er ikke 
for at kigge på folk.’ 49.08 MKS, dreng, 19 år, 
Aalborg Katedralskole. 
’Man kigger jo på de mennesker der gå forbi. De 
påvirker sikkert også en mere ned man tror. Man 
får jo nogle indtryk, og det er jo sikkert også en 
grund til, at man kan bedømme hvad for noget 
tøj man synes er fedt. Det er fordi det har man 
set, at det er der også nogle andre der har på. 
Og så synes man det ser fedt ud på dem.’  50.00 
MKS, dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole. 
’Så jo jeg ville da være en idiot, hvis jeg sagde, 
at de mennesker man omgås ikke betyder noget 
for en. Jeg tror bare ikke jeg sådan vil sætte mig 
ned for at kigge på folk.’ 50.19 MKS, dreng, 19 
år, Aalborg Katedralskole
MKS og vennerne sætter sig ikke på Nytorv 
og drikker øl imens de kigger på folk. De går 
i Kildeparken, hvor der er andre som gør det 
samme. Om MKS indtryk af Nytorv;
’Der er bare den indstilling, at når man går på 
Nytorv så snakker man ikke med andre end dem 
man lige er sammen med. Ikke med mindre man 
lige møder nogen man kender. Jeg tror bare der 
er mange der har det som jeg, at så er man inde i 
byen med et specielt formål.’ 50.36 MKS, dreng, 
19 år, Aalborg Katedralskole.
MKS ser gerne  at der var flere steder som Kil-
deparken, hvor han og vennerne kan komme 
for at snakke og møde mennesker;
Om hvilken betydning det har for MKS at 
byrummene og parkerne er rene og vedlige-
holdte;
’Så længe det ikke er mega beskidt, og det synes 
jeg sjældent at det er.’ 53.08 MKS, dreng, 19 år, 
Aalborg Katedralskole.  
Ifølge MKS er graffiti kunst, hvorfor han 
ikke mener at den slags gør parker og byrum 
”beskidte”. 
’Det er ikke sjov at sidde oven i skrald, så ja [der 
skal være rent].’ 53.33 MKS, dreng, 19 år, Aal-
borg Katedralskole
[grøn beplantning]
Grønt beplantning. Hvilken betydning har 
det?
’Det betyder rigtigt meget!’ Jeg synes ikke der er 
nok, jeg synes godt, at der kunne være mere. Jeg 
synes også at det er det, som gør hele området 
omkring Vesterbro utiltrækkende, fordi det er 
bare så beton, - ja – det er simpelthen bare ikke 
hyggeligt.’ 54.23 MKS, dreng, 19 år, Aalborg 
Katedralskole.
MKS udpeger herpå områder hvor han gerne 
så at der var mere beplantning i bybilledet. 
Bl.a. udpeger han Danmarksgade og Ranzaus-
gade, da han tit kommer der forbi. 
’Jeg kan godt lide at der er grønt omkring i byen. 
Træer synes jeg der er for lidt af.’ 55.35 MKS, 
dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole.
MKS kunne sagtens forestille sig at han og 
vennerne opholde sig andre steder, hvis bl.a. 
beplantningen var anderledes andre steder i 
bybilledet. 
’Det kunne man godt forestille sig [at flytte sig 
fra Kildeparken], det er jo ikke fordi at Kilde-
parken ligger særlig centralt i byen. Det ligger 
jo egentlig ikke vildt godt Kildeparken.’ 55.49 
MKS, dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole 
MKS påpeger igen hvordan at Kildeparken 
alligevel har mange kvaliteter; ’Så har den bare 
alle de der dejlige mennesker dernede. Store 
græsarealer, og det er hyggeligt dernede.’ 56.34 
MKS, dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole
Til spørgsmålet om hvorvidt MKS ville bruge 
Interview: MKS
163
Aalborg City mere, såfremt at der var mere 
grønt; ’Det er fordi jeg ikke går så meget der-
inde jo, og jeg tror at jeg ville have svært ved at 
omlægge det mønster der hedder at jeg ikke er 
så meget inde i byen generelt. Jeg er jo mest bare 
inde i byen efter de ting jeg skal. Det er sjældent 
jeg går i Slotsparken f.eks., selvom at jeg godt 
kan lide at være der! Men det ville helt sikkert 
være rarere at være i byen, og de gange jeg allige-
vel ville komme forbi – det er jo klart at man får 
det bedre, hvis der er bedre omgivelser, selvom 
man ikke tænker over det, nær man er der. Så jo 
helt sikkert, det ville gøre oplevelsen af at være i 
byen bedre, hvis det var grønnere.’ 57.38. MKS, 
dreng, 19 år, Aalborg Katedralskole. 
’Det ville gøre at vi ikke så ofte ville gå ned i Kil-
deparken, men ville gå andre steder hen, og det 
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Noter:
Typisk stiger han af bussen på Vesterbro eller i Østerågade - det afhænger af om han kommer fra gymnasiet eller Åbybro. Busstoppesteder markeret med X
Han har ikke beskrevet en tur hjem fra byen, men antager det enten er med natbus, taxa eller forældre der henter - han bor i lejlighed Åbybro sammen med kæresten
Det rum Rune mindst kan lide omfatter også Poul Paghs Gade. Det er hele området markeret han nder uskønt og uinteressant.
Nummer 2 rum Rune nder mindre attraktivt fortsætter egt på kortet og omfatter Reberbansgade helt ned forbi handelsskolen (pga x-kærester der hjemsøger gaden).
Nummer 2 rum Rune nder mindre attraktivt vil han gerne have lov til at fortsætte så det også omfatter Østre Havn, Portland m.m.
RLH stiger typisk af bussen på Vesterbro eller i Østerågade - det afhænger af om han kommer fra gymnasiet eller Åbybro. Busstoppesteder er markeret med et X. Han har ikke beskrevet 
en tur hjem fra byen, men det antages, at det enten er med natbus, taxa eller forældre, der henter, idet han bor i lejlighed Åbybro sammen med sin kæreste. Det rum, RLH mindst kan lide, 
omfatter også Poul Paghs Gade. Det er hele det markerede område, han finder uskønt og uinteressant. Det andet rum, som han finder mindre attraktivt, omfatter Reberbansgade helt ned 
forbi handelsskolen (pga. x-kærester der hjemsøger gaden). Det andet rum, som RLH finder mindre attraktivt, vil han gerne have lov til at fortsætte udenfor Aalborg city-kortudsnittet, så 




RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium
19 år
Bor i Aabybro i sin egen lejlighed sammen med sin kæreste. Har boet sammen med sin kæreste og 
hjemmefra i et halvt år.
Går i 3.g på Nørresundby Gymnasium.




’Jeg vil i hvert fald tegne Bispensgade, Nytorv, 
Algade og  Bredgade, den del [ind][...]. Jeg ved 
ikke om det er det mest attraktive, men det er 
i hvert fald der jeg har brugt mest af min tid i 
Aalborg i og med at det er der de fleste forretnin-
ger de ligger, og caféer og så videre.’ 04.23 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium.
’[Nummer] 1 det er så Bispensgade, Nytorv og 
Algade og den rute der, fordi det er der jeg har 
brugt mest af min tid og det er der jeg typisk 
tager hen.’ 06.36 RLH, dreng, 19 år, Nørre-
sundby Gymnasium
2. prioritet; Kildeparken
’Så vil jeg også sige at for mig i hvert fald, der 
er det Kildeparkområdet. Det kan jeg faktisk 
rigtig godt lide, især om sommeren.’ 04.58 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium  ’Når 
det er sommer bruger jeg meget tid der [i Kilde-
parken].’ 06.46 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby 
Gymnasium
3. prioritet: Havnefronten
’Derudover vil det være havnefronten [som er 
attraktiv].[...] Hele det nye, den nye havnefront 
og ned til Utzon og hvad hedder det, det gamle 
Kvægtorv.’ 05.31 RLH, dreng, 19 år, Nørre-
sundby Gymnasium 
’Der [på den nye havnefront] har jeg også været 
meget nede. Jeg synes det er blevet rigtig flot. 
Jeg har arbejdet lidt dernede også, på det gamle 
Rosdahls da det var dernede, og har været lidt 
inde på Utzons og det nye kvægtorv hvor der er 
åbnet restaurant også.’ 05.58 RLH, dreng, 19 år, 
Nørresundby Gymnasium 
RLH har arbejdet der som tjener og udbragt 
varer.
’Havnefronten - det er også fordi jeg godt kan 




’Altså generelt så synes jeg ikke at der en bestemt 
gade, men jeg synes at her i Vestbyen, der går 
jeg aldrig over, der synes jeg ikke der er noget 
specielt at komme efter.’ 10.06 RLH, dreng, 19 
år, Nørresundby Gymnasium. 
Det er området mellem strandvejen, Bådehus-
vej, Vendelbogade og Korsgade RHL ikke fin-
der attraktivt. 
’Det synes jeg ikke er en specielt køn del af byen 
i hvert fald.’ 11.16 RLH, dreng, 19 år, Nørre-
sundby Gymnasium.
’Jeg synes sådan set at alt det ved kanalen og 
de store firmaer og de nye lejligheder [ved hav-
nefronten mellem de to broer] at det er sådan 
set meget pænt. Det er slet ikke det. Det er lige 
det bagved som jeg har tegnet ind.’ 11.54 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium.
’Det er gaderne, husene, vejene. Hvordan det 
hele det er. Jeg synes ikke det er charmerende. 
Jeg synes det er gråt og trist.’ 12.39 RLH, dreng, 
19 år, Nørresundby Gymnasium 
RHL siger at det måske også har lidt at gøre 
med hvilke mennesker der er der: ’Jeg ved i 
hvert fald at der ligger et par bodegaer[i Vest-
byen]. Altså det er jo nok den lidt mindre fine 
del af befolkningen der befærder sig der.’ 13.01 
RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium
2. prioritet: Reberbahnsgade
’Et sted jeg aldrig går egentlig, det er her ved 
Reberbahnsgade og Handelsskolen.’ 07.47 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium 
Det er dog ikke fordi RLH finder stedet direkte 
uattraktivt, men: ’Jeg har haft et par gamle 
kærester der har været der [ved Handleskolen 
og Reberbahnsgade], så der går jeg aldrig hen 
igen.’ 08.07 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby 
Gymnasium
Ud over ekskæresterne er der også områ-
det som sådan der gør Reberbahnsgade ikke 
attraktivt: 
RLH synes ikke at han har oplevet nogle steder 
i Aalborg som han finder direkte ikke attrak-
tive og som gør at han ikke har lyst til at gå der-
hen: ’Altså ud over det [ekskæresterne] så.. altså 
de gange jeg nu har gået der frem og tilbage, jeg 
synes virkelig ikke det har været pænt, velholdt. 
Altså fyldt med grafitti og det er ikke den pæne 
slags.’ 13.27 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
’Det [grafittien] det synes jeg at det giver en 
fornemmelse af.. jeg vil ikke sige sådan ghetto 
agtigt, men altså, det mister lidt af sin charme 
og sin pæne facade ved at blive tilsmudset med 
sådan nogle ting.’ 13.54 RLH, dreng, 19 år, Nør-
resundby Gymnasium
RHL vil gerne at der er lidt orden i tingene: 
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en af grundene til at tage i byen
grøn beplantning:




’For at jeg føler at det er sådan et attraktivt sted, 
så skal der [være orden i tingene].’ 14.02 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Altså det er slet ikke det. Jeg kan sagtens også 
befærde mig de steder [hvor der er lidt uorden], 
men hvis jeg skulle foretrække noget ikke, så 
ville det være ligesom, Bispensgade hvor der er 
de pæne facader og der er rengjort ikke, og der 
er ikke noget grafitti på væggene og odentlige 
mennesker der er der.’ 14.29 RLH, dreng, 19 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
’Jeg synes det signalerer [...] den knap så seriøse 
del af befolkningen.’ 14.59 RLH, dreng, 19 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
’Hvis det er du har tid til at rende rundt og lave 
grafitti på offentlige bygninger og således så for 
mig er det noget meget negativt.’ 15.14 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium 
’Det er mangel på beskæftigelse, mangel på selv-
disciplin og respekt.’ 15.29 RLH, dreng, 19 år, 
Nørresundby Gymnasium
3. prioritet: Østhavnen
’Helt herude, det er altså også nede ved havnen, 
hvor der er parkeringspladser og de store Port-
land og alle de store industribygninger dernede. 
Det synes jeg ikke ligefrem klæder byen.’ 09.23 
RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium 
Om de attraktive byrum:
’Det er jo så det modsatte [af det indtryk de ikke 
attraktive by- og parkrum giver]. Hvis vi tager 
etteren, Bispensgade, Nytorv og Algade, så synes 
jeg at det signalerer et lidt finere, hvad skal man 
sige, område. Der er selvfølgelig mange menne-
sker der hele tiden og derfor er det også.. altså 
hvad skal man sige.. Det er jo dyrere at have for-
retning der i det område, fordi det er der folkene 
er, så selvfølgelig så gør man jo også gøre mere 
ud af det, men der er altid pæne vinduer og ren-
gjort ikke, og ingen grafitti.’ 16.26 RLH, dreng, 
19 år, Nørresundby Gymnasium 
Om bygninger kontra mennesker som gør 
byen attraktiv, siger RLH:
’Det er da husene, bygningerne [der gør byen 
attraktiv]. Den måde de er vedligeholdt på.’ 
16.42 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gym-
nasium
’Kildeparken der er det personerne for mig [der 
er vigtigst]. Det er et sted man mødes med ven-
ner, fredag middag, eftermiddag efter skole, hvis 
der er sommer og godt vejr. Det er sådan et fæl-
les mødested fordi der er .. vi bor rundt omkring, 
men alle kan finde til Kildeparken. Det er bus-
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stationen lige ved siden af, så det passer perfekt 
og der kan man få lov at være uden at man 
generer en hel masse. Det er et stort område. 
Man kan være sig selv ikke og alligevel så kan 
man være store mængder samlet.’ 17.32 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium 
Der er altså også noget med skalaen som er 
afgørende for at Kildeparken er attraktiv: ’Selv-
følgelig tæller de begge to [mennesker og fysisk 
udformning].  Men det der vægter mest det er 
da at det er et mødested. Altså havde det været 
en lille park, havde det været det sted vi mødes, 
så var det jo også fint. At det så er stort og vi 
kan være os selv, det er bare et ekstra plus.’ 18.31 
RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium
’Treeren [den nye havnefront] det er selvfølgelig 
også omgivelserne, i og med at det er det gamle 
arbejdssted og det var jo derfor at jeg var der i 
starten ikke. Men jeg synes at det har udviklet 
sig til at blive virkelig et godt tiltag og er blevet 
en god front til at repræsentere Aalborg. Jeg 
synes det er blevet rigtig flot.’ 19.05 RLH, dreng, 
19 år, Nørresundby Gymnasium 
’Jeg har da flere gange foreksempel taget min 
kæreste med ned, gået en tur langt kajen, 
hornørkajen. Og så ind og spise på enten, ja nu 
hedder det så ikke Rosdahls men altså da det var 
der, eller det der utzons og Nordkraft. I de områ-
der.’ 19.45 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby 
Gymnasium 
’Der [på Havnefronten] er det klart omgivel-
serne [der gør stedet attraktivt], fordi altså du 
har Limfjorden ikke og  at gå en tur ved vandet, 
om det så er Limfjorden eller Vesterhavet, det er 
da altid dejligt. Og der er ikke så mange menne-
sker dernede, så der kan man ligesom gå en tur 
og være sig selv og snakke med hinanden uden at 
altså... Gjorde du det i Bispensgade foreksempel, 
så var der ligesom folk omkring dig hele tiden. 
Det er der ikke dernede, der kan du være dig 
selv. Og så er det altså.. jeg synes det er en dejlig 
havnefront, med mulighed for at man kan sætte 
sig. Man kan bare sætte sig og nyde det. Det bli-
ver det i hvert fald.’ 20.41 RLH, dreng, 19 år, 
Nørresundby Gymnasium 
RHL tror helt sikkert at der kommer flere folk 
dernede og siger at i så fald: ’Jeg tror stadig at 
jeg vil besøge det som jeg har gjort, og det er 
ikke sådan at jeg har været dernede en gang om 
måneden altså, men en gang hvert halve år er 
jeg i hvert fald dernede og gå en tur. Og så selv-
følgelig da jeg arbejdede dernede var jeg da der-
nede flere gange ikke men altså. Nej jeg tror kun 
det bliver bedre når det bliver færdigt. Jeg håber 
da at der kommer mange flere folk derned, fordi 
jeg tror det bliver rigtig godt.’ 21.13 RLH, dreng, 
19 år, Nørresundby Gymnasium 
Det har betydning for RLH at der er nogle ste-
der i Aalborg der er mere attraktive frem for 
andre: ’Der er jo nogle steder jeg vælger frem 
for noget andet. Altså hvis det var jeg tog herind 
for, lad os sige, at jeg tager herind efter skole og 
jeg skal mødes med nogle to-tre timer efter og så 
jeg bare ville få tiden til at gå, så er det steder 
som Bispensgade og Algade, jeg nok ville traske 
rundt i først og fremmest, for at få tiden til at gå. 
Typisk ville jeg kigge butikker, måske sætte mig 
ind et eller andet sted og få lidt at spise. Jeg har 
også nogle venner der bor lige i området, så at 
snakke med dem, kunne også være en mulighed. 
Og dernæst så ville jeg nok faktisk gå over til 
træerne, altså  ned til havnefronten, hvis det var, 
fordi det er nemmere og det er tættere på. Hvis 
det var for bare at få tiden til at gå for mig selv 
så ville det jo også være mere oplagt. Kildepark-
området det er for flere, det er ikke sådan at jeg 
tager derned alene. Det er for flere end altså 2-3 
stykker, en gruppe, større grupper.’ 23.02 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium 
[kønsforskellig brug]
’[Når jeg bruger byens by- og parkrum] så er det 
med et formål, for mig, fordi jeg ikke bor der. Så 
bare lige for at tage derind for tidsfordriv, det 
sker sjældent. Typisk så er det fordi jeg har et 
eller andet gøremål inde i midtbyen, foreksempel 
at være inde og købe en julegave her ved juletid. 
Jeg var derinde i forgårs, der tog jeg derind med 
det formål. [...] Om sommeren, typisk der tager 
jeg dering for at købe tøj og lignenede. Det har 
vi ikke rigtigt i den by jeg bor i, den er ikke nær 
så stor...’ 24.20 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby 
Gymnasium 
’I sommertiden, der kan det godt være impul-
sivt [når jeg bruger by- og parkrummene], vil 
jeg sige, selvom jeg bor langt væk, men så vil det 
typisk være lige inden sommer, det vil sige den 
sidste måned, halvanden måned på skolen, så 
kunne det godt være impulsivt at vi fra skolen 
af tog derud.’ 24.49 RLH, dreng, 19 år, Nørre-
sundby Gymnasium.  
Om planlægningen af sådant et impulsivt ini-
tiativ siger RLH: ’Altså planlægning det vil sige 
en time eller to før, så planlægning er der, men 
det er ikke meget. Det er i stedet for at tage hjem 
så tager vi lige derind [i Kildeparken]en time 
eller to.’ 25.10 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
’Ved sommertid lige inden [...]eksamen, hvor vi 
tit har tidligt fri eller nærmest ikke skal møde, 
men bare lige skal ind og aflevere et eller andet, 
så er det tit at vi måske et ti-femten stykker der 
måske er inde og aflevere et eller andet og så 
beslutter os for at lige tage bussen ind til Kil-
deparken og sidde og nyde det gode vejr og få 
en enkelt øl.’ 25.50 RLH, dreng, 19 år, Nørre-
sundby Gymnasium 
Til om RLH og vennerne ville drikke øl andre 
steder, svarer han: ’Overhovedet ikke. Det 
[drikke øl andre steder end i Kildeparken] ville 
vi ikke gøre. Fordi der er plads til at være sig selv 
uden at vi generer nogen. Altså hvis vi satte os 
ind på Algade sådan ti mennesker, ved en bænk 
og så begyndte at drikke en kasse øl, så ville folk 
kigge på os. Det gør de ikke i Kildeparken. Der er 
det ikke kun os der mødes. Der er det flere unge 
grupper der sidder ligesom os. Selvfølgelig er der 
nogle højtider eller hvad skal man sige, hvor  vi 
sidder der, altså sådan som Karneval, der er 
det jo foreksempel der man sidder det meste af 
dagen.’ 26.40 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby 
Gymnasium 
Dette repræsenterer dog kunne en lille del 
af de ture RLH tager ind til byen.  De øvrigt 
karakteriseres af at være: ’Jeg vil nok tro at 85% 
af dem, turene til Aalborg Midtby, er planlagte.’ 
27.27 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gym-
nasium  
’Planlægningen kan ligesom starte, ja måske en 
hel uge inden. Det kan også bare være dagen 
inden eller om morgnen. Det er lidt forskelligt 
alt efter hvad gøremål det ligesom er. Altså det 
er ikke bare for at brænde noget tid af. Det er 
for at have et eller andet mål med det. Det kan 
godt bare være at jeg kommer i skole en dag 
og så snakker jeg med en kammerat om om vi 
ikke skal tage ind og købe noget tøj eller et eller 
andet, og det er jo så når vi har fri ikke. Det er 
jo sådan en lidt sen planlægning, men det kan jo 
også være sådan et par dage inden hvor  torsdag 
der har jeg tidligt fri, så tager jeg ind og køber 
nogle julegaver.’ 28.22 RLH, dreng, 19 år, Nør-
resundby Gymnasium 
’Jeg har ikke meget tid at give af. Altså typisk 
så går jeg jo i skole fra 8 til 14 eller sådan noget 
og så skal jeg træne klokken 17, så jeg har lige 
en to-tre timer når transporten ligesom er med 
også, fordi der er jo transport frem og tilbage 
mellem Aabybro og Nørresundby, ikke. Og det 
er jo så hver dag, så jeg har de der to-tre timer at 
give af, med mindre at jeg selvfølgelig skipper en 
træning, men ...’ 29.04 RLH, dreng, 19 år, Nør-
resundby Gymnasium
’Typisk så står jeg nok af [bussen] ved Nytorv 
Interview: RLH
169
eller Vesterbro, alt efter om jeg tager bussen fra 
gymnasiet eller jeg tager hjemme fra Aabybro 
af. Fordi fra gymnasiet det er jo bybusserne og 
de kører ind til Nytorv, hvor de andre busser fra 
Aabybro, stopper ved Vesterbro eller Kennedys 
Plads, og da det tyisk er for at jeg skal ind i nogle 
butikker,  så står jeg af ved Vesterbro der, eller 
det der er tættere på Nytorv, hvis det er muligt.’ 
29.45 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gym-
nasium
Om hans brug af byen/shopping siger RLH:
’Altså når jeg tager derind [ i byen]er det typisk 
med en mere. Typisk min kæreste hvis det er fra 
Aabybro vi tager afsted. Er det fra Nørresundby 
Gymnasium er det typisk med en kammerat. 
Men det er sjældent at jeg tager derind alene for 
at købe noget tøj eller...’ 30.39 RLH, dreng, 19 år, 
Nørresundby Gymnasium 
’Altså der er helt sikkert forskel på om jeg er der-
inde [i byen]med en kammerat eller om jeg er 
derinde med min kæreste.’ 30.48 RLH, dreng, 19 
år, Nørresundby Gymnasium 
’Hvis jeg er derinde med min kammerat, så 
tager det ikke os mange minutter at gå de der to 
gader igennem og få dannet os et overblik over 
hvor vi skal hen og få kigget på og få købt det vi 
skal have købt sådan set. Det tager ikke mange 
minutter. ’ 31.10 RLH, dreng, 19 år, Nørre-
sundby Gymnasium
Typisk har RLH da forberedt købet inden. 
’Jeg ved hvad jeg går efter. Det er sjældent at 
jeg ved lige præcis hvad jeg skal have for jeg har 
ikke været inde og sådan som pigerne gør, og 
lige smugkigge og prøve det og sådan noget ikke. 
Hvus jeg finder et par bukser, og jeg ved måske 
at der er et par butikker jeg går i typisk. Nu er 
der meget med udsalg, så har det været Salling 
jeg har været i, ellers så er det IKON, Butler, 
Solid, Rikard.’ 31.52 RLH, dreng, 19 år, Nørre-
sundby Gymnasium 
’Vi går jo og snakker [mens vi kigger tøj]  men 
det er sådan rimelig målrettet.’ 32.06 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium 
De andre mennesker der befinder sig i byen er 
altså ikke aktuelle når de shopper: ’Altså når 
vi tager derind så er det os to der er lige inde 
for at skulle købe et eller andet, så alle de andre 
vi møder og sådan noget, det er jo bipersoner. 
Vi ligger ikke specielt meget mærke til dem og 
selvfølgelig, møder vi en man kender så hilser vi 
og... Men det bliver sjældent mere end det.’ 32.50 
RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium
’Det skal de [menneskene] stadigvæk [være der], 
for det er en del af byen, ikke. De er en del af 
den charme eller hvad skal man sige. Altså at 
tage ind til byen det er jo hyggeligt og tage ind 
og ja, kigge på butikker. Det kan det jo stadig 
godt være. Det er nok ikke ligeså hyggeligt som 
mange af pigerne de vil synes, altså gå og slæntre 
frem og tilbage, men altså hvis der var helt tomt, 
så ville vi også føles mærkeligt at gå som de 
eneste.’ 33.30 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby 
Gymnasium
Til hvem der skulle være i bybilledet hvis RLH 
skulle vælge, skulle det være; ’Som jeg står lige 
nu, med kæreste og det hele på, så vil jeg stort 
set have det ligesom det er nu, vil jeg sige. Altså 
både med unge som gamle og familiepersoner, 
nogle der skejer helt ud og nogen i den helt mod-
satte ende som er meget fine på den.’ 34.13 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium 
’Vi ser mange punkere eller hvad skal man sige 
- nogen som i hvert fald går meget alternativt 
klædt og vækker lidt opsigt. Og så ser man også 
de helt fine der kommer gående i kun det rigtige 
tøj, det dyre tøj.’ 34.36 RLH, dreng, 19 år, Nør-
resundby Gymnasium 
’Ja det synes jeg [at der skal være plads til både 
den ene og den anden slags].  Var der kun den 
ene slags, så ville jeg også føle mig malplaceret 
tror jeg.’ 34.47 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby 
Gymnasium 
RLH mener ikke som sådan at der er nogen 
der mangler i bybilledet: ’Der er en lille smule 
af alle. Nok størstedelen det er jo sådan en mel-
lemgruppe, altså middelklassefolket og det kan 
være, ja det kan både være unge som familier. 
Og der er også hvad skal man sige, de alterna-
tive og de helt fine, der er , hvad skal man sige, 
en mindre procentdel.’ 35.23 RLH, dreng, 19 år, 
Nørresundby Gymnasium 
’Jeg tror det ville gøre det mindre interessant hvis 
det var en slags og sikkert også føle at hvis det 
kun var unge mennesker eller hvad skal man 
sige, unge piger på min alder, så ville jeg også 
føle min malplaceret og det vil ikke virke rigtigt, 
jeg ville ikke få den samme følelse af at det er 
min by, at det er Aalborg det her, det er her jeg 
plejer at komme. Det er det ikke. Der skal være 
lidt af alle, alle sociale lag. Det synes jeg der skal 
for at få den rigtige stemning, for at få den rig-
tige atmosfære.’ 36.17 RLH, dreng, 19 år, Nør-
resundby Gymnasium 
’Jamen altså hvis det er med min kæreste jeg 
tager ind til byen, så går der typisk lidt længere 
tid, fordi at der er det sjældent at vi kan gå forbi 
en skoforretning eller en tøjforretning uden at 
hun lige skal ind og kigge, hvor jeg så bare er 
med på slæb.’ 36.50 RLH, dreng, 19 år, Nørre-
sundby Gymnasium
Til hvorfor RLH tror at pigerne skal ind i så 
mange butikker siger han: ’Jeg tror det er fordi 
at de [pigerne] går meget mere op i det [at 
shoppe].’ 37.00 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby 
Gymnasium
’Altså jeg går også op i hvad jeg har på af tøj men 
det er sjældent at jeg står op en eller anden dag 
og så bare ikke ved hvad jeg skal tage på af tøj, 
så tager jeg bare noget tøj på altså. Men nu da 
jeg har boet sammen med min kæreste i et halvt 
år, så ved jeg at der kan godt være dage hvor hun 
står op og er helt fortvivlet og ikke ved hvad hun 
skal tage på af tøj. Hun har masser af tøj. Hun 
har dobbelt, nej det kan ikke gøre det, hun har ti 
gange så meget som jeg har.’ 37.41 RLH, dreng, 
19 år, Nørresundby Gymnasium  
’Jeg tror det er sådan noget der er lidt pålagt 
kvinder at de skal gå op i tøj og sko og makeup 
og alle sådan nogle ting, hvor mænd det er 
sådan lidt mere, kører der en fed bil forbi, så vil 
vi hellere sidde og kigge på den og holder der en 
fed bil et eller andet sted, så vil man hellere over 
og lige kigge ind igennem ruderne end at gå ind 
og kigge i alle tøjforretninger. Det er sådan lidt 
noget der er pålagt os. Så det kan egentlig godt 
være at vi går, jeg vil ikke sige lige meget op i det 
for det gør vi ikke, men forskellen er måske ikke 
så stor, på grund af at det der det er noget der 
er pålagt os, at det skal pigerne nærmest gøre. 
De skal lige ind at snuse og sådan har det altid 
været.’ 38.52 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby 
Gymnasium 
’Der er selvfølgelig flere kvin deforretninger i 
byen end herreforretninger, men omvendt, hvis 
det var de forretninger jeg godt gad og købe tøj i, 
hvis der var ti mere af dem, så tror jeg da egent-
lig også at jeg ville stoppe mere op og kigge.’ 39.30 
RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium
En typisk tur med kammeraten:
’Typisk så ville vi starte ved Vesterbro, lige stå af 
der ved Netto eller der, og gå i Bispensgade. Det 
vil være et typisk sted vi ville starte. Og så ville vi 
nok gå op langs Bispensgade, ikke, og så stoppe 
ved IKON og derudover så tror jeg faktisk ikke 
at der er ret meget mere vi kigger på i Bispens-
gade. Men så ville vi gå op til Nytorv, altså følge 
Bispensgade direkte op til Nytorv, hvorefter vi 
godt kunne finde på at gå igennem Salling og så 
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ud på bagsiden af Salling, lige præcis, hvorefter 
vi gør stop i Butler og Rikard. Vi ville [...] [gå 
ned til] den lille plads der er, der ville vi stoppe. 
Jamen alt efter om vi ligesom har fået hvad vi 
kom efter og  typisk så slutter vi af med at få et 
eller andet at spise, så ville vi typisk gå tilbage.’ 
41.42 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gym-
nasium 
RLH og vennernes tur ned for at få noget at 
spise vil typisk ske ved at de vil gå tilbage ad 
Algade til Boulevarden hvor de vil gå til højre 
og få noget at spise på Burger King, Sunset 
Boulevard eller på en sancwichbar eller café til 
venste på Boulevarden: ’Så vil vi nok typisk gå 
tilbage til Nytorv, gå hele vejen tilbage af Algade 
til Boulevarden og så gå til højreog så ja, tage 
Burger King eller nu var der så en Sunset og der 
er også lidt her den anden vej op af Boulevar-
den, et par sandwichbarer og lidt sådan caféag-
tige ting, der kunne vi også godt finde på at gå 
ind. Og andre gange hvis vi skal sådan skynde 
os lidt og ned og have en bus på Vesterbro, ville 
vi nok gå tilbage og så tage sådan en chinabox i 
Bispensgade, et eller andet man sådan kunne gå 
med i hånden.’ 42.53 RLH, dreng, 19 år, Nør-
resundby Gymnasium
’Det er hvis vi har travtlt at vi køber sådan en 
[en chinabox]. Det er sjældent at vi køber sådan 
en og så sætter os ned og spiser den.’ 42.59 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium. 
Der er et par bænke uden for de i så fald kan 
sidde på, men der er ifølge RLH overhovedet 
ikke nok. 
’Hvis vi  går ind og tager sådan en chinabox 
takeaway der, det er til at tage med ud og så gå. 
Der er ikke plads til at der kan stå en, to perso-
ner derinde. der er tit trængt [udenfor], virke-
ligt. i sær i sommerperioderne hvis vi har taget 
sådan en og lige vil sætte os et sted så har det 
ikke været muligt. Der er en-to bænke derom-
kring eller sådan noget.’ 43.45 RLH, dreng, 19 
år, Nørresundby Gymnasium 
RLH og kammeraterne ville ikke sætte sig der 
i området og bare kigge på folk: ’I og med at 
det ikke er tidsfordriv men fordi at vi har et eller 
andet mål. De eneste tidspunkter hvor jeg sådan 
sætter mig ned og kigger på folk, det er hvis jeg 
har en chinabox foreksempel, fordi at det er 
mere praktisk.’ 44.16 RLH, dreng, 19 år, Nør-
resundby Gymnasium 
’Altså hvis vi går ind på Burger King eller en café 
eller et eller andet i den stil, så sidder vi altid 
derinde. Det er på grund af maden, altså det er 
ikke når vi sætter os derind, at vi sætter os for at 
kigge på folkene derinde specielt. Selvfølgelig når 
du sidder og spiser, så sidder du da lige og kigger 
hvem andre der er der og kommenterer lige det 
du ser, men altså det er typisk for maden.’ 45.07 
RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium 
’Altså når vi går ind et sted og spiser, så perso-
nerne omkring os, det er statister eller hvad skal 
man sige, bipersoner.’ 45.29 RLH, dreng, 19 år, 
Nørresundby Gymnasium 
RLH vælger altså ikke stederne ud fra de per-
soner der er der. Det er lidt på samme vis med 
butikkerne: ’Altså de butikker jeg nu vælger at 
gå ind i, det er pga. tøjet eller det man nu køber 
derinde i. Det er ikke pga at der er en special 
status ved at gå derind i de butikker. Altså lige 
så vel som jeg kan gå ind i Rikard, ligeså vel kan 
jeg også gå ind i Salling og købe et eller andet 
på tilbud altså, det har jeg ikke noget imod. Det 
påvirker ikke mig.’ 46.17 RLH, dreng, 19 år, 
Nørresundby Gymnasium 
’Men der er forskel på, hvis jeg har min kære-
ste med fremfor en kammerat, hvor jeg ville gå 
ind og spise. [...] Altså har jeg min kamerat med 
hvor vi lige vil gå ind og få en burger, det vil 
være sådan typisk for os. Det er sjældent at vi 
går ind på en café og sidder og spiser. Hvorimod 
hvis jeg har min kæreste med, ville vi nok de fle-
ste af gangene gå ind på en café og få et eller 
andet, noget at spise. Er det med min kammerat 
så er det for at få stillet sulten, hvorimod  hvis 
jeg tager med min kæreste derind, så er det for 
at hygge mig, altså så har jeg tiden til det, jeg 
har sat mig tid af til det. Ellers så tager jeg ikke 
på café.’ 47.20 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
Det betyder nok lidt for RLH hvilke menne-
sker der er inde på caféen: ’Altså jeg tror der 
er forskel på hvor meget vi ’hygger’ os, altså vi 
kan jo også godt finde på at gå ind på Burger 
King foreksempel, men så er det typisk fordi vi 
er i tidsnød eller sådan et eller andet. Det er ikke 
fordi, vi sætter os ikke ind på Burger King for at 
hygge os på samme måde som hvis vi sætter os 
ind på Klostertorvet eller hvad det er de hedder 
de forskellige cafeer, på Søgaards Bryghus eller 
café Polly og sætte sig og lige bruge en time på at 
få et eller andet at spise. Og den atmosfære der 
er derinde, i forhold til Burger King for eksem-
pel, den er jo også helt anderledes og er derfor 
også med til at påvirke os lidt. Vi hygger os mere 
sådan nogle steder, også fordi vi ved at der går vi 
ikke ind med mindre at vi har tid til det. Altså så 
vi sætter ligesom tiden af til at sidde og hygge os.’ 
48.36 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gym-
nasium. 
’Altså vi bruger ikke, altså når vi er inde i byen, 
så bruger vi sådan set ikke de forskellige faci-
liteter, byens faciliteter som bænke osv. Det er 
både om det er mig og min kammerat eller min 
kæreste. De udendørs faciliteter er det sjældent 
vi bruger. Vi bruger dem sjældent fordi  at ja, vi 
har et eller andet mål.’ 49.29 RLH, dreng, 19 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
Dette hænger sammen med deres tid. 
’Stadigvæk, typisk for mig fordi jeg har en træ-
ning senere jeg skal nå, så derfor sætter vi os 
ikke lige på en bænk og slapper af en halv time 
og ser på folk gå forbi.’ 49.50 RLH, dreng, 19 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
’Jeg tror ungdommen idag er sådan generelt, 
jeg vil ikke sige stressede, for det tror jeg nu ikke 
vi er, i hvert fald ikke allesammen. Men der er 
mange muligheder ikke, og det er svært at vælge 
fra. Man vil gerne nå så meget og opleve så 
meget som muligt. Så derfor er det tit at man 
får nogle meget stramme skemaer.’ 50.31 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium
 [beskyttelse mod vold og kriminalitet]
’Jamen altså hvis vi starter med dag, er der ikke 
nogle områder specielt jeg føler mig ubeskyttet 
på. Nærmest lige meget hvor du færdes, så er der 
andre mennesker til stede. Chancen for at der 
sker et eller andet hvor du er helt alene og du 
ikke har mulighed for at råbe om hjælp, det er 
svært at se. [...]Altså der er ikke noget at være 
bange for om dagen.’ 51.42 RLH, dreng, 19 år, 
Nørresundby Gymnasium 
’Jeg tror aldrig... altså der er ikke nogle områder 
i Aalborg som ville få mig til at føle mig bange, 
hverken dag eller nat. Men utryg er der heller 
ikke om dagen, men om natten, typisk hvis vi 
har været i byen, så området omkring  Jomfru 
Ane Gade, der er der da mulighed for at løbe ind 
i nogle øretæver nogle steder.’ 52.23 RLH, dreng, 
19 år, Nørresundby Gymnasium 
’Nu er det sjældent at jeg tager alene hjem fra 
Jomfru Ane Gade, men i det hele taget alle de 
små stikveje og småveje ned fra busfacilite-
terne...’ 53.10 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby 
Gymnasium 
’En typisk tur hjem fra Jomfru Ane Gade ville 
nok være ad Bispensgade ned til Burger King, 
hvor der går en bus lige ude foran. Typisk ville vi 
nok være en tre-fire stykker der ville tage hjem 
samlet og alt efter hvor god tid vi har, gå ind 
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og få en burger og så tage med natbussen hjem.’ 
53.43 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gym-
nasium 
’Så tager vi bussen hjem og står af det samme 
sted sammen og så der fra går vi i hver vores 
retning.’ 53.56 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby 
Gymnasium 
’Altså chancen for sådan helt tilfældigt at få 
nogen på hovedet er nok ikke ret stor, tror jeg 
ikke, det ved jeg heller ikke. Det er typisk hvis du 
sætter dig og har været beruset eller har været i 
uenigheder med nogen eller, at der er mulighed 
for det. Det er ikke sådan jeg oplever det over-
hovedet. Men lige Bispensgade, typisk, altså lige 
når du går ud fra Jomfru Ane Gade i Bispens-
gade og så der ved C. W. Obels Plads, der er 
sådan nogle smågader derinde omkring, der har 
jeg da før set når jeg går hjem, at der står nogle 
grupper af folk der er rimelig uenige. Men det 
er ikke noget jeg vil sådan fraråde. Det er ikke 
sådan at hvis min far han skal gå hjem derfra, 
at jeg så vil sige at han skal gå udenom.’ 55.22 
RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium 
Til hvorvidt RLH har behov for at føle sig mere 
beskyttet mod vold og kriminalitet, siger han: 
’Altså jeg har ikke behov for det [at føle mig mere 
beskyttet mod vold og kriminalitet].’ 55.47 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium 
Om når han så er sammen med kæresten siger 
han: ’Stadig vil jeg mene at der ikke er behov for 
det [ at føle sige mere beskyttet mod vold og kri-
minalitet] men stadigvæk kan der da gøres nogle 
yderligere forbedringer.’ 56.03 RLH, dreng, 19 
år, Nørresundby Gymnasium 
RLH ved ikke lige helt hvad dette skal være 
og siger: ’Jamen jeg ved det ikke, for der har jo 
været tale om at man skulle have nogle kame-
raer op og man har fået nogle kameraer op også 
i Jomfru Ane Gade, hvilket jeg synes er rigtig 
fint, fordi der tit udbryder slagsmål og hvem har 
så startet og den ene sagsøger den anden, og det 
er så til at finde ud af hvis det er optaget. Det 
synes jeg det er helt fint. Men om man skulle 
til at udbrede det i gaderne omkring, Bispens-
gade og sådan nogle ting, ved jeg ikke helt om 
jeg sådan går ind for.’ 56.42 RLH, dreng, 19 år, 
Nørresundby Gymnasium 
’Jamen altså, det [videovervågning]vil jo ikke 
mindske risikoen for at løbe ind i nogle øre-
tæver eller et eller andet. Altså det det gør, det 
er jo bare at bagefter vil man kunne finde den 
skyldige eller noget i den stil, ikke.’ 57.05 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium 
RLH tror ikke at kameraerne vil have en præ-
ventiv virkning og siger: ’Altså typisk så er de 
jo beruset når de færdes der på det tidspunkt 
ikke. Og der tror jeg ikke de tænker særlig meget 
over at der kan være kameraer oppe eller ej. Ja 
hvis det er at de går over og pander en ned på 
vej hjem og de, fordi de troede at han lignede en 
eller anden inde fra byen eller hvad ved jeg, altså 
det tror jeg ikke at chancen for at det sker, bliver 
større eller mindre af at der kommer kamereraer 
op.’ 57.50 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby 
Gymnasium 
[internettet]
’Altså en typisk dag for mig vil nok starte mellem 
syv og kvarter over syv, hvor jeg lige står op og 
får et bad og får lidt at spise, og så alt efter om 
der er nogen af mine kammerater fra Aabybro 
der er i bil, ellers så tager jeg bus kvarter i otte.’ 
58.58 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gym-
nasium
’Computeren bliver sjældent tændt, det er kun 
hvis jeg ved at der kan være mulighed for at 
min lærer kan være syg. Altså foreksempel så 
var min dansklærer syg i mandags og vi skulle 
have dansk idag, så der tjekkede jeg  lige inden 
om jeg skulle op og have dansk og det var godt 
gjort, han var syg og så var der ingen grund til at 
tage afsted der så. Men ellers så tænder jeg ikke 
computeren eller internettet om morgnen, det er 
først når jeg kommer i skole.’ 59.37 RLH, dreng, 
19 år, Nørresundby Gymnasium 
’Men ellers så enten dagen inden eller også om 
morgnen, så ringer vi lige sammen os der skal 
i skole, og hører om ’er du i bil eller er jeg i bil’ 
og så kører i sammen.’ 59.51 RLH, dreng, 19 år, 
Nørresundby Gymnasium  
Der foregår altså kommunikation om morg-
nen via telefonen: ’Nok typisk sms hvis det er 
tidlig morgen, ellers så ringer man lige til hin-
anden om aftenen.’ 1.00.02 RLH, dreng, 19 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
’Hvis det er at vi er i bil, så går vi direkte til time 
for så er vi lidt presset med tid typisk, men hvis 
det er at vi har taget en bus, så er vi der op til et 
kvarter før timen og så vil jeg typisk tænde lige 
for computeren og tænde mit skema om der er 
nogle ændringer. Det gør vi i vores kantine hvor 
vi har et bord til det.’ 1.00.54 RLH, dreng, 19 år, 
Nørresundby Gymnasium 
’Jeg har min egen computer med og den bruger 
jeg sådan set til alt derude.’ 1.01.00 RLH, dreng, 
19 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Der tjekker jeg typisk lige mit skema, om der er 
nogle ændringer. Det kan være ja altså lokale-
ændringer eller sygemeldinger eller noget i den 
stil. Og så ellers går til time og der har jeg også 
computeren fremme og tager notater på den. Jeg 
laver stort set alt på den.’ 1.01.27 RLH, dreng, 
19 år, Nørresundby Gymnasium 
RLH laver dog også andre ting på compute-
ren i timen end at tage notater: ’For eksempel 
kunne det være at hvis jeg skulle til Aalborg og 
have købt et par bukser, at jeg lige kunne skrive 
til en af dem over nettet, om der var en af dem 
der ville med.’ 1.01.45 RLH, dreng, 19 år, Nør-
resundby Gymnasium 
’Når jeg åbner computeren op, [...] altså som 
standard så åbner messenger, så den har jeg 
sådan set altid kørende hvis der er internet.’ 
1.02.20 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gym-
nasium 
Det første RHL åbner er altså lektio, derefter 
Msn og derefter FirstClass, skolens konferen-
cerum, hvor de kan dele opgaver med hinan-
den og lærene. 
’Den fjerdevigtigste ting jeg brugerm det tror 
jeg sådan set at det er min mail, en hotmail, og 
derefter er det nok sådan noget som facebook.’ 
1.02.46 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gym-
nasium 
Mht. facebook, MSN og hotmail og kommu-
nikation siger RLH: ’Messenger  er til hurtig 
kommunikation. Det bruger jeg det til. Det er 
i stedet for at skrive en sms. Hvor min hotmail 
er ja kommunikation med sådan nogle som jer, 
typisk hvis der er en eller anden fra boksning 
der skriver et eller andet, det foregår også over 
mail.’ 1.03.30 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby 
Gymnasium 
’Altså på Messenger der har jeg 100 venner eller 
sådan noget, hvor jeg har mulighed for at kom-
munikere med måske 30 eller sådan noget, er 
typisk online ad gangen. Så der kan jeg godt 
sidde og skrive frem og tilbage med flere perso-
ner på samme tid. Hvor at hvis det er at det er 
hotmail er det sådan kommunikation, hvor der 
godt kan være flere dage mellem svarene. Det er 
sjældent at det er sådan indenfor minutter eller 
timen. Så bruger jeg sådan noget som messen-
ger, altså hvis det er at jeg skal have et hurtigt 
svar. Men altså kan jeg vælge og jeg sidder ved 
computeren, så skriver jeg altid over messenger, 
fordi det går hurtigt og det er gratis, nu har jeg 
så også fri sms så det er også ligemeget, men det 
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er hurtigt og man kan sende ting til hinanden. 
Og så typisk så er det også skolerelateret, altså 
hvis det er et eller andet emne vi sidder og snak-
ker om, kan vi sidde lige og sende det frem og 
tilbage hvad det er vi har skrevet hver især. Er 
vi enige og sådan nogle ting. Hvor imod skal det 
foregå over sms så vil det tage en krig og vi ville 
få ondt i fingrene.’ 1.05.18 RLH, dreng, 19 år, 
Nørresundby Gymnasium 
Forskellen på msn og facebook: ’Jamen jeg bru-
ger sådan set ikke facebook til at skrive til andre. 
Altså den måde jeg bruger facebook er sådan set 
primært til at, selvfølgelig at følge med i hvad 
det er de andre går og foretager sig, se billeder 
fra festen i lørdags, følge med i..folk de sender jo 
invitationer ud til foreksempel jeg skal til bok-
sestævne her næste weekend, så har jeg lige fået 
en invitation. Den kommer så fra..jamen det 
er sådan set en fra min klub. Det er også over 
facebook at de bliver sendt rundt. Jeg tror fak-
tist aldrig at jeg har siddet og skrevet mails eller 
skrevet til inboks eller hvad det nu ellers hedder, 
og chattet på facebook eller skriver til nogen på 
nogens vægge. Det gør jeg aldrig.’ 1.06.36 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium 
’Altså det [kommunikation i det virtuelle] er 
som sådan lidt sådan en opsamling på byture 
eller klassefest eller et eller andet fælles. Altså 
typisk, lad os sig vi har lige været til galla på sko-
len og så i løbet af få timer nogle gange, eller få 
dage, så kan man gå ind på facebook og så se bil-
lederne af vores gallabilleder og sikkert også lidt 
af når vi har været i byen bagefter og se diverse 
kommentarer til billederne og så videre. Men 
der er altid et eller andet der ligger for, altså det 
kommer ikke af sig selv. Man ved ligesom altid 
hvad man går ind og ser, man har ligesom opda-
get det, ikke.’ 1.07.47 RLH, dreng, 19 år, Nør-
resundby Gymnasium 
Om det virtuelle erstatter eller supplerer det 
fysiske liv siger RLH: ’Jeg vil nok sige at det [den 
virtuelle verden] suplerer bedre fordi det er jo 
noget som ligesom skal opleves. Og så er det som 
et suplement til bagefter, hvor man lige kan grine 
en ekstra gang over hvordan det så ud. Men jeg 
vil ikke sige at det erstatter, men hvis der er en 
fest man godt ville have været med til men var 
forhindret, så kan man godt lige gå ind og følge 
med og få de væsentligste detaljer.’ 1.08.38 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium. 
Om planlægningen af en tur ind til byen siger 
RLH: ’Typisk vil man lige skrive om spørge om 
man vil med ind til byen, ind og kigge efter noget 
tøj og ind og have lidt at spise eller ja. Det er 
korte beskeder.’ 1.09.10 RLH, dreng, 19 år, Nør-
resundby Gymnasium 
Omtale af en tur i byen om aftenen, omtales 
og planlægges som: ’Alt efter om det er planlagt 
eller impulsivt, det kan jo godt være impulsivt 
også hvor nogen skriver om man lige vil med ind 
og have en øl, eller så er det typisk noget der er 
planlagt i lang tid med at ’jeg holder fest fredag, 
kommer du’. ’ 1.09 48 RLH, dreng, 19 år, Nør-
resundby Gymnasium 
Dette kan sagtens foregå om formiddagen i 
skolen. 
’På computeren, på MSN, om formiddagen, der 
kan man godt modtage en besked, hvori der står 
om man lige vil med ned og have en øl efter skole 
eller vi kan også tage den i aften, eller sådan 
nogle ting ikke. Det er også sådan rimelig stan-
dart. Men det er sjældent at vi sådan skriver et 
eller andet med at jeg holder fest fredag. Det er 
typisk om aftenen at man... der kunne foreksem-
pel være sådan en fælles invitation på facebook 
eller det kan være i en mail eller at man snakker 
sammen om det. Det er sjældent at det er over 
msn om formiddagen at man tager den.’ 1.10.56 
RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium 
Om graden af privatliv og forpligtelse over 
diverse medier siger RLH: ’Altså de ting jeg 
snakker med andre om på msn, er langt mere 
personlige, fordi det kun bliver mellem os to. 
Men hvis det er at jeg laver det over facebook, 
så vil det være alle mine venner eller hans ven-
ner der ligesom kunne gå ind og læse det og det 
vil være knap så personlige ting der bliver skre-
vet derude.’ 1.11.34 RLH, dreng, 19 år, Nørre-
sundby Gymnasium 
RLH har et par hundrede venner på facebook, 
nok 150+. 
’Jeg har ikke tilføjet nogen, jeg er kun blevet til-
føjet.’ 1.11.51 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby 
Gymnasium ’Venskaber på facebook det er jo 
ikke venskaber. Det er jo bekendtskaber vil jeg 
nærmere sige. Men alligevel så trykker jeg jo ja 
i venskab ikke, når man får sådan en anmod-
ning.’ 1.12.18 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby 
Gymnasium 
Klokken 12: ’Altså i frikvarteret der bliver den 
så pakket sammen og vi sidder og får noget at 
spise.’ 1.12.35 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby 
Gymnasium 
Om hvad de snakker om i frikvarteret siger 
RLH: ’Det kan være alt lige fra en eller anden 
episode i skolen eller et eller andet... ja det kan 
også være et eller andet fagligt vi har oplevet. 
Men det kan også være et eller andet fra igår 
aftes eller i byen eller... Det kan være alt, det er 
ikke sådan at vi har et eller andet specielt emne 
[vi snakker om i spisefrikvarteret].’ 1.12 .59 
RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium.
Der kan i disse snakke også blive refereret til 
noget der er set på facebook el. lign. 
’Ja det gør vi også nogle gange [refererer til noget 
der er set på internettet]. Er der blevet taget et 
eller andet billede, et eller andet billede fra Galla 
foreksempel, og lagt ud, hvor der sker et eller 
andet sjovt på, så kan det da godt være et dis-
kussionsemne, men hvis det involverer en eller 
anden person ikke, som har gjort et eller andet, 
eller ikke har gjort et eller andet, så er det også 
med.’ 1.13.36 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
De åbner ikke computeren sammen og kigger 
på den sammen i frikvarteret.
Efter 12frikvarteret: ’så har jeg timer efter det 
store frikvarter, så åbner jeg computeren igen 
som jeg har gjort tidligere på dagen ikke. Og så 
pakker jeg den sammen og tager bussen hjem, 
hvis ikke jeg skal ind til Aalborg. Men hvis jeg 
tager direkte hjem så tager jeg faktisk direkte 
hjem og åbner den typisk og laver lidt lektier 
hvis jeg har tid til det, ellers så er den lukket ind-
til om aftenen når jeg kommer hjem fra træning 
og har fået noget at spise.’ 1.14.18 RLH, dreng, 
19 år, Nørresundby Gymnasium 
’Når jeg kommer hjem fra skole, er noget af det 
vigtigste for mig, sådan set at få noget at spise, så 
hurtigt som muligt, fordi det skal ligesom kunne 
nås at fordøjes ordentligt for mig inden jeg skal 
over og boksetræne og da jeg kun har de der to-
tre timer at gøre med, så er det med at få spist 
noget i en fart. For ellers når man så får sådan 
nogle ordentlige nogle i sækken og har spist en 
halv time inden, så kommer det op igen nogle 
gange ikke. Så det er min første prioritet når 
jeg kommer hjem.  Og gerne et stort måltid så 
jeg ikke skal spise igen før om aftenen.’ 1.15.01 
RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium
’Og så er det så at jeg kan lave lidt lektier eller 
ja, rydde lidt op, gøre lidt rent, slappe lidt af.’ 
1.15.10 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gym-
nasium
RLH kigger også på boksning på nettet, og 
en af de 5. eller 6. meste sete hjemmesider for 
hans vedkommende er om boksning. 
’Lige så meget som jeg er inde på facebook, lige 
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så meget er jeg nok også derinde [på boksehjem-
meside] og følger med i det hele, både amatø-
rer som prof. Alt hvad der sker rundt omkring 
i Danmark og verden, det bliver næsten lagt 
derind på. Og så kan man også give sin person-
lige vurdering af en eller anden kamp eller kom-
mende kamp. Foreksempel Kessler har der jo 
virkelig været diskussion til. Og alt nyt der lige-
som bliver lagt ud, det kommer derind på først. 
Så man er tit med lige fra start ikke.’ 1.16.11 
RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium 
’Den [boksehjemmesiden] bliver nok kun bokset 
en til to gange [om dagen] fordi det er sjældent 
at der er så mange nye tiltag at der bliver opda-
teret mange gange i løbet af dagen. Typisk så 
åbner jeg den om aftenen og så ser jeg hvad der 
er sket i løbet af dagen. Men det er sådan typisk 
efter træning hvor man skal lave lidt lektier, så 
noget af det første jeg gør, det er lige at jeg åbner 
den og tager de nyeste nyheder der har været.’ 
1.16.54 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gym-
nasium
RHL siger at han engang imellem shopper på 
internettet: ’Jamen engang imellem så gør jeg da 
[shopper på internettet]. Altså typisk så... altså 
jeg har foreksempel ikke købt mine boksestøvler 
i Danmark, de er købt fra England eller USA, 
så der bruger jeg jo internettet og køber derovre. 
Det gør jeg fordi der faktisk er penge at spare og 
der er meget større udvalg. Boksesporten er jo 
ikke så udbredt i Danmark, så det er svært at gå 
ind et sted og købe et par boksestøvler, man skal 
se dem over nettet og bestille dem over nettet og 
så kan jeg ligeså godt bestille dem i USA hvor 
jeg kan få dem til under halv pris. Så er der jo 
så også penge at spare, så er det så et spørgsmål 
om der kommer toldafgifter på og sådan noget. 
Men det er nok også sådan noget af det eneste 
jeg køber sådan over nettet. Ellers så bruger jeg 
det ikke så meget.’ 1.18.09 RLH, dreng, 19 år, 
Nørresundby Gymnasium 
Om om nettet erstatter aktivitet i byen siger 
RLH: ’Det er sjældent at det [internettet]erstat-
ter det[en tur ind til byen] men der kommer 
noget andet ud af det tit. Hvis det er at vi for-
eksempel skulle ind til Aalborg og se en film i 
biografen og jeg simpelthen ikke har tid til det, 
så kunne jeg godt finde på at skrive til dem jeg 
skulle ind og se den med,  over nettet, at det har 
jeg simpelthen ikke tid til, men at vi kan sidde 
hjemme ved mig og se en film i stedet for, eller 
sådan noget i den stil. Men det er sjældent at 
hvis vi har sagt at vi lige skal ud og have noget 
at spise og hygge og sådan noget, have en øl et 
eller andet sted, at jeg så bare sidder og skriver 
over MSN i stedet for. Det er sjældent at det sker.’ 
1.19.31 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gym-
nasium. ’
Altså selvfølgelig kan det da gå hen og erstatte 
nogle former for kommunikation ikke. Altså nu 
har jeg foreksempel meget af min familie der bor 
i København også og dem ser jeg jo ikke mange 
gange om året, så der foregår meget af kommu-
nikationen over internettet. Altså det har da 
givet mig mere kontakt med mine fætre og kusi-
ner i København ikke.  Før der så jeg dem et par 
gange om året. Det var ikke sådan at jeg skrev 
smser til dem eller sådan noget. Men nu, så med 
facebook, så er jeg fuldt opdateret med hvad de 
går og laver derovre.’ 1.20.29 RLH, dreng, 19 år, 
Nørresundby Gymnasium 
’Jamen altså i og med at internettet, nu er der 
selvfølgelig facebook især, det forbinder venska-
ber på en eller anden måde, om du er...Altså om 
du er her eller du er på den anden side af kloden, 
det er internettet jo sådan set ligeglad med. Så 
derfor så gør den det hele mindre.’ 1.21.14 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Facebook er med til at give mig større kom-
munikation og giver mig mulighed for at kom-
munikere med flere også fordi at der er så langt 
imellem. Altså fordi der er jo rigtigt, altså fra 
Aalborg til København, der er jo langt, men 
altså på grund af internettet og facebook, så 
er det jo ikke langt væk.Altså Danmark bliver 
mindre på en eller anden måde.’ 1.22.02 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium
RHL siger om kontakten til de nære relatio-
ner som følge af internettet: ’På en eller anden 
måde, erstattes [...] nogle besøg til venner og 
så videre på en eller anden måde med msn og 
facebook. Tit hvor foreksempel... tit der ville jeg 
måske bare være taget over til en kammerat 
altså før facebook og sådan nogle ting, der ville 
jeg bare være taget over til en kammerat - ’hey 
her er jeg, skal vi finde ud af et eller andet ’. Nu 
der vil jeg skrive på msn eller et eller andet først, 
og så vil han måske skrive, ’nej jeg har ikke så 
meget tid’, nå men så var det det.’ 1.23.35 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium. 
Det bliver ifølge RLH sådan: ’fordi svaret er lige 
i den anden ende. Du kan hurtigt på ingen tid 
få fat i din kammerat eller hvem det nu er, og få 
et svar. Og så vil man så på den måde  svare. Jeg 
vil ikke sige dovenskab, men førhen der villle jeg 
bare tage afsted og så ligesom have taget det som 
det kom. Nu vil jeg altid skrive i forvejen; er du 
hjemme, har du tid. Et eller andet. så der er jo 
nogle besøg der bliver cuttet væk.’ 1.24.24 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium. 
Om dette også gælder for besøg i byen siger 
RLH: ’Altså for mig der bruger jeg ikke nettet 
så meget med butikker og sådan noget.’ 1.24.48 
RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium.
’Altså selvfølgelig bruger jeg også nettet, på den 
måde at det gør det nemmere for mig at tage ind 
i byen. Altså det erstatter ikke.’ 1.25.16 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Altså det[internettet] er jo sådan lidt, kan man 
sige forberedelse,  og havde jeg tid til det, kunne 
jeg jo godt sidde og surfe lidt på nettet og måske 
finde nogle af de butikkerjeg ville ind i og se om 
de har nogle fede bukser hvis det var det. Og hvis 
de havde det, ville jeg jo sådan set kunne spare 
en del tid, hvis jeg kunne se, at derinde havde de 
de bukser og de var fede. Altså så går jeg derind 
først og finder jeg så dem, jamen så har jeg jo 
så sparet i to-tre andre butikker.’ 1.25.58 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium. 
RLH vil dog ikke spare besøget i den fysiske 
virkelighed: ’For mig er jeg ikke kommet så langt 
med internettet endnu, at jeg handler så jeg vil 
bruge det som erstatning for byen. Men altså 
med tiden så tror jeg sagtens at jeg kunne finde 
på det. Jamen det er jo det element med at det 
er jo hyggeligt. JAmen altså jeg køber jo aldrig, 
jo nu har jeg købt boksestøvler uden at have set 
dem, men ellers så køber jeg aldrig noget på net-
tet uden at have set... Altså jeg køber noget der 
er identisk med noget jeg har prøvet, noget jeg 
har set. Det er også derfor at jeg tror jeg ikke 
er begyndt at købe tøj og sådan noget på nettet 
endnu, fordi altså jeg er ikke sikker på kvalite-
ten. Det er man jo når man tager ind og prøver 
varen. Så ved man hvad man får.’ 1.27.08 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium. 
RLH tror at internettet er åbent...: ’Altså inter-
nettet er nok åbent i fem timer vil jeg sige. Fem+ 
timer er det åbent, altså det kan måske... jeg 
vil ikke sige... men altså fra fem til syv timer 
dagligt er det åbent. Men det er så grundet af 
skolen ikke, og så videre. Men hvor jeg bruger 
internettet, er måske dagligt, et sted mellem 1-2 
timer måske.’ 1.28.07 RLH, dreng, 19 år, Nør-
resundby Gymnasium
tre websites besøgt oftest: lektio, facebook, 
[msn], boksesiden.
Tre websites brugt mest tid på: boksehjemme-
siden, facebook, lektio
 ’Altså engang imellem kan jeg gå ind på TV2 
Nyheder og så lige følge med i lidt, men ellers 
så typisk, så tager jeg sådan en gratis avis ude 
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på skolen, hvis der er et eller andet, men ellers 
så ser jeg nyheder en gang imellem. Men det 
er sjældent at jeg går ind på nettet og så læser 
nyheder, hvis det ikke er bokserelateret.’ 1.29.17 
RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium.
[atmosfære]
hvad siger atmosfære RLH: ’En god atmosfære 
er for mig en af grundene til at jeg gider at tage 
derind, til byen. Altså atmosfære det er  perso-
ner, det er stemning, det er ja kirkeklokker havde 
jeg nær sagt. Lyden, duften,  altså går man igen-
nem gaden og der er nogen der sælger brændte 
mandler, så er det med til at give en eller anden 
atmosfære.’ 1.31.03 RLH, dreng, 19 år, Nørre-
sundby Gymnasium. 
’Jeg tror det er alle indtrykkene, lydene, duftene, 
alle sanserne, hvad man får øje på. Det er nok 
det der er mest vigtigt.’ 1.31.19 RLH, dreng, 19 
år, Nørresundby Gymnasium 
Om by-og parkrummene er renholdte og vel-
holdte hænger for RLH meget sammen med 
atmosfæren: ’Altså foreksempel en af grundene 
til at jeg synes Reberbahnsgade er et af de nega-
tive steder var, at når jeg har gået der, så har 
der aldrig været renligt og det synes jeg det giver 
en negativ atmosfære. Hvorimod går jeg nogle 
af de andre steder, altså Bispensgade, Algade og 
sådan nogle steder, der er altid rent, altså for-
holdsvist. Altså der er jo så mange mennesker, så 
selvfølgelig ligger der jo noget hele tiden, der går 
jo også folk og samler det op, så det er med til at 
give det en god atmosfære.’ 1.32.09 RLH, dreng, 
19 år, Nørresundby Gymnasium
[grøn beplantning]
Det er vigtigt for RLH at der er grøn beplant-
ning: ’Det [grøn beplantning] er vigtigt. Der er 
for lidt synes jeg. Altså før der boede jeg på lan-
det, der er jeg vandt til at der er træer over alt. 
Altså jeg synes lidt af charmen den går også af 
en by, hvis det er at det er beton det hele. Der 
skal være lidt, altså græs og træer. Og der skal 
være lidt vand og der skal være lidt af det hele 
for at der er en sammenhæng og det giver sådan 
en samlet god atmosfære. Altså jeg ville heller 
ikke bruge Aalborg nær så meget hvis det var 
at parkstederne, de grønne områder, ikke var 
der. Og heller ikke hvis Limfjorden ikke var der. 
Altså nogle af mine besøg de ville blive cuttet 
væk.’ 1.33.30 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby 
Gymnasium.
Hvis der var mere grænt i byen: ’Altså blev der 
gjort mere ud af sådan noget som området nede 
ved Limfjorden og gjort noget mere ud af, ja 
nogle grønne steder med bænke og sådan nogle 
ting, altså plads til at man  kan komme og sætte 
sig, så tror jeg da godt at jeg kunne finde på at 
komme og bruge det noget mere...’ 1.34.15 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Jeg ved ikke, altså så har vi jo skøjtepladsen 
ikke, vi har jo også Kildeparken, den er så lidt 
langt væk , men for mig altså, det er sådan set 
rigeligt at der...’ 1.34.55 RLH, dreng, 19 år, Nør-
resundby Gymnasium. 
’Altså hvis der skulle være noget, så skulle det 
være sådan et lille parkområde, et sted inde i 
midtbyen, hvor det er muligt lige at sætte sig og 
tage en pause havde jeg nær sagt.’ 1.35.21 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Siddepladser generelt, bænke, altså muligheden 
for at sætte sig, er der ikke mange af.’ 1.35.42 
RLH, dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium.
’De [ekstra bænke] skulle være placeret tæt på 
hvor det hele sker, men altså ikke lige i orkanens 
øje, men altså lige i udkanten. Sådan at man 
altså lige går rundt om hjørnet og så er det der, 
hvis du forstår.’ 1.36.09 RLH, dreng, 19 år, Nør-
resundby Gymnasium. 
’Det er ikke sådan at jeg vil sætte mig og så bare 
sidde og se på at folk går forbi.’ 1.36.16 RLH, 
dreng, 19 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Jeg bruger ikke torveområderne, på grund af tid 
sådan.’ 1.36.53 RLH, dreng, 19 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
RLH ved ikke om der sker noget på disse torve, 
for som han siger, så kommer han der jo ikke. 
’Altså for mig, det jeg har brug for, og det der 
kunne gøre det mere attraktivt og gøre at jeg 
måske besøgte Aalborg lidt mere, tror jeg egent-
lig ikke. Jeg tror ikke det vil blive bedre af at der 
kom som sådan, et parkrum mere, men generelt 
at der var lidt mere mulighed for at sætte sig 














Turudgangspunkter (har ikke markeret nogen udgangspunkter)
Ophold SKH
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Noter:
Sarah angående ruter. Da det er det første interview der blev foretaget har sarah ikke tegnet en decideret typisk rute ind
- hverken for dag eller nat. Hun har derimod sat ring om de steder hun synes der er liv i byen om natten.
Har valgt at tegne det ind som en typisk rute, da det er her hun typisk bevæger sig i byen - især om natten.
SKH har ikke tegnet en decideret typisk rute ind, for dag eller nat. Hun har derimod sat ring om de steder, hun synes der er liv i byen om natten. Hun har valgt at tegne dette ind som en typisk 




Østervangsvej 41, 9000 Aalborg
Aalborg Katedralskole, 3.g, pige, 18 år.
Er tjener på Bones og fotograferer i sin fritid
Bor i Vejgård hvor hun også har gået i folkeskole. Går i sin fritid til gymnasiefester, og andre fester, og 
fotograferer – primært naturen men har også haft andre opgaver som f.eks. konfirmationer.
Attraktive byrum:
1.prioritet : Kildeparken:
’Kildeparken, det synes jeg er et rigtig godt 
område, hvor vi tit går ned efter skole og sidder. 
Der er mange gode dage dernede.’ 04.57 SKH, 
pige, 18 år, Aalborg Katedralskole.
Kommer der med vennerne efter skole og hyg-
ger, gøgler evt., drikker lidt øl. Der er plads til 
alle og det er ’tilladt’ at være der. 
Der er ikke umiddelbart et alternativt sted 
hvor de kunne finde på at mødes efter skole, 
for ’Den er jo så stor, der er nærmest plads til så 
mange det skulle være.’ 05.37 SKH, pige, 18 år, 
Aalborg Katedralskole. 
’Det er altid Kildeparken vi er i, fordi vi også bor 
tæt på, på Katedralskolen.’ 05.47 SKH, pige, 18 
år, Aalborg Katedralskole. 
Nogle bruger også Slotsparken men der har 
SKH aldrig været med.
’Jeg tror egentlig bare at det er fordi det er så 
nemt at gå derhen, det er jo oplagt for os at gå 
derhen, og så ligger det tæt på Kennedy (Arka-
den) hvor folk skal med bussen fra bagefter og 
hvor man også sommetider køber øl inden.’ 
06.42 SKH, pige, 18 år, Aalborg Katedralskole.
Der er ikke umiddelbart andre steder hvor de 
ville sætte sig hen og drikke øl hvis de ikke skal 
indenfor et sted. 
’Det er ligesom legalt at sidde dernede og hyg-
gedrikke uden at det ser for slidt ud, ligesom 
oppe på (J. F.) Kennedys Plads f.eks.’ 07.11 SKH, 
pige, 18 år, Aalborg Katedralskole. 
Det er ikke alle steder man kan sidde og drikke 
øl i byen. 
’Sidder man på Nytorv og drikker øl, så ser det 
lidt mere ud som om.. at man ikke burde sidde 
på Nytorv og drikke øl.’ 07.27 SKH, pige, 18 år, 
Aalborg Katedralskole.
2.prioritet:  Studenterhuset og pladsen uden 
for:
Det er primært i forbindelse med koncerter på 
studenterhuset, hvor pladsen også nogle gange 
bliver brugt i sammenhæng med. 
3. prioritet: Jomfru Ane Parken: 
’Jeg kan også rigtig godt lide det her nede 
omkring, det nye hernede(Jomfru Ane Parken.)
Jeg har ikke brugt det så meget endnu, men de 
gange jeg har været hernede, synes jeg det har 
fungeret rigtig fint. Det med at der er så mange 
siddepladser…’ 07.54 SKH, pige, 18 år, Aalborg 
Katedralskole. 
Primært der hvor der er en masse siddeplad-
ser/trapper hvor man kigger ud over fjorden, 
ikke ved selve parken. 
’Jamen hvis man køber et eller andet kaffe to go, 
så kan man sidde derned, eller sådan for eksem-
pel hvis jeg skal læse nogle lektier om sommeren 
eller har været på biblioteket, så er det meget 
rart at sidde dernede. Fordi der går jo menne-
sker forbi og der sker noget, uden… Altså igen 
Nytorv der ville man jo ikke sætte sig og slappe 
af på den måde, det er sådan for stresset med 
mennesker. Der sker noget samtidig med at det 
er rimelig roligt.’ 08.57 SKH, pige, 18 år, Aal-
borg Katedralskole. 
Primært et sted SKH kommer alene.
Ikke-attraktive byrum:
1. prioritet: Jomfru Ane Gade:
’Det synes jeg bare er dårlig stemning at der er 
sådan et sted der bare bliver rasseret hver ene-
ste weekend. Altså jeg synes værtshuse og barer 
er hyggelige nok men jeg synes bare  at det på 
en eller anden måde bliver for meget at det er 
sådan en hel zone i byen som så bare er optaget 
det, med masser af fulde mennesker.’ 12.05 SKH, 
pige, 18 år, Aalborg Katedralskole. 
Men det er i princippet hele festkulturen som 
SKH finder frastødende, fordi der er så mange 
fulde mennesker. Kommer der dog alligevel 
hvis der er fester og det er der hvor folk går 
hen bagefter.
’Den gade den lever kun for de der drukaftner’ 
23.48 SKH, pige, 18 år, Aalborg Katedralskole. 
Ville synes det var rarere hvis værtshusene var 
spredt mere ud over byen.
2. prioritet: Kennedy Arkaden:
’Jeg synes bare det virker så ucharmerende og 
koldt på en eller anden måde.’ 13.10 SKH, pige, 
18 år, Aalborg Katedralskole. 
’Kildeparken, der går jeg hen hvis jeg har noget 
jeg skal lave, Kennedy Arkaden og John F. Ken-
nedys Plads, der går jeg kun hvis jeg absolut skal 
bruge nogen af de ting der kun findes der.’ 13.19 
SKH, pige, 18 år, Aalborg Katedralskole.
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’Eksempelvis Kennedy, jeg synes bare ikke det 
er et hyggeligt rum. Så hvis man sidder der og 
drikker, så er det ikke fordi man vil have en hyg-
gelig eftermiddag sammen med sine venner. Og 
sådan er det i Kildeparken fordi det er et behage-
ligt sted at være, der er hyggeligt der, der er træer 
og der er steder man kan sidde ned. Der er bare 
tradition for at der sidder man på den måde og 
hygger sig og slapper af.’ 16.38 SKH, pige, 18 år, 
Aalborg Katedralskole.
SKH går der kun hvis hun absolut skal bruge 
noget hun kun kan få der, eller eksempelvis 
hvis hun har travlt på vej hjem fra skole og lige 
skal handle ind. Hvis det samme kan fås oppe i 
byen som i Kennedy Arkaden så går SKH hel-
lere op i byen. Midtbyen er mere hyggelig, der 
er historie og mere blandet og butikkerne er 
mere tiltalende. 
’Jeg bryder mig bare ikke så meget om stemnin-
gen og princippet i Kennedy Arkaden. Det er lige 
som i City Syd. Det er fint og det er nemt, men 
jeg bryder mig ikke så meget om at man kan gå 
rundt derude i futsko en hel eftermiddag i det 
samme hus.’ 20.30 SKH, pige, 18 år, Aalborg 
Katedralskole.
’Det er ikke fordi jeg afskyr det, det er bare, har 
jeg tiden og andre valgmuligheder, så er det ikke 
det sted jeg higer efter at komme hen.’ 26.30 
SKH, pige, 18 år, Aalborg Katedralskole. 
Nogle gange er SKH afhængig af at komme 
derhen pga. busserne og den største biograf.
3.prioritet: i første omgang området ved Karo-
linelund, Fynsgade og Jyllandsgade, pga. tra-
fikken, belysningen og at vejen er dårlig. 
Nytorv
’Det er virkelig ikke lavet til cyklister. Der er 
nogle underlige holdepladser og en virkelig 
smadret vej.’ 14.27 SKH, pige, 18 år, Aalborg 
Katedralskole.
Ændrer det dog bagefter til Nytorv, hvor folk 
hænger ud for at blive set – det er ikke hyg-
geligt og det er sådan et sted mange kører forbi.
’Nede ved havnen, der er altid mørkt og dødt’ 
22.20 SKH, pige, 18 år, Aalborg Katedralskole. 
Tror at det ville kunne skabe et større bycenter 
i Aalborg hvis bylivet i form af værtshuse og 
barer blev spredt mere ud over byen.
Hvor Kildeparken både rummer folk der drik-
ker øl og andre ting såsom eksempelvis Børne-
karnevallet, så er Jomfru Ane Gade kun dedi-
keret til fulde mennesker.
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’Liv er mennesker og lys – i hvert fald når vi 
taler om natten når man går ud, det at der nogle 
mennesker.’ 22.57 SKH, pige, 18 år, Aalborg 
Katedralskole. 
En gade virker bare så utiltalende hvis der ikke 
er noget lys.
[køns-forskellig brug]
Det er som oftest fordi SKH har noget hun skal 
hvis hun kommer ind i byen. 
’Jeg synes jeg har meget travlt. Det er sådan 
meget planlagt; nu har jeg fri, så kører jeg der-
hen, derhen og derhen, jeg skal nå de og de for-
retninger og så kører jeg hjem.’ 27.30 SKH, pige, 
18 år, Aalborg Katedralskole.
’Altså er jeg nede i byen og har jeg tiden, så kan 
det da godt være at jeg lige ser noget jeg vil se 
nærmere på.’ 27.44 SKH, pige, 18 år, Aalborg 
Katedralskole. 
Det er meget meget sjældent at hun bare kører 
ind i byen bare fordi hun ikke skal noget.
’Det kan godt være at jeg mere er i byen end jeg 
bruger den.’ SKH, pige, 18 år, Aalborg Katedral-
skole
Hvordan man bruger byen har også noget at 
gøre med hvor man bor og arbejder, men tror 
at pigerne bruger byen mere end drengene.
De områder som SKH har udpeget som attrak-
tive er områder som forbindes med/bruges 
socialt. Kan ikke umiddelbart se nogle forskel-
lige brug af byen afhængigt af køn, foruden at 
hun kun ser drenge skate i visse områder.
De begrundelser SKH har for at bruge byen 
har ikke noget at gøre med at hun er pige.
Tilstedeværelsen af andre mennesker er 
afhængig af om det er dag eller nat, om det har 
betydning: om dagen kan det være rart at der 
ikke er andre mennesker hvis man laver noget 
socialt, men om natten rarest hvis der er men-
nesker.
’Den der med at se og blive set… den kan jeg 
ikke så godt lide.’ 34.04 SKH, pige, 18 år, Aal-
borg Katedralskole. 
’Jeg synes det er negativt, for eksempel nede på 
Nytorv hvor folk står og har en masse makeup på 
og står og bliver set. Det synes jeg er for meget.’ 
34.21 SKH, pige, 18 år, Aalborg Katedralskole.
SKH mener at der er en helt klar forskel på 
hvem der vælger Kildeparken og Nytorv.
Der er selvfølgelig nogen gange nogen man 
gerne vil have er der eller man gerne vil snakke 
med, når man eksempelvis går i Kildeparken.
’Alle bruger Nytorv som gennemgangsplads, 
men det er nok en meget lille gruppe der bruger 
Nytorv til at hænge ud på.’ 36.18 SKH, pige, 18 
år, Aalborg Katedralskole. 
SKH finder Nytorv som mødested ok, men 
ikke til andet.
 [beskyttelse mod vold og kriminalitet]
’Det har ikke noget specielt med Aalborg at gøre 
og de byrum der er her, men så snart man går 
ude og det er mørkt og der ikke er nogle men-
nesker, så tænker man på alle de ting der kan 
gå galt.’ 38.14 SKH, pige, 18 år, Aalborg Kate-
dralskole.
Vil om natten gå på de store veje hvor der er 
sansynlighed for at der er andre mennesker og 
der er lys og ikke i parker, små gader eller store 
åbne pladser. Eksempelvis nede ved de gamle 
pakhus på havnen, eller i en park, eller en kir-
kegård eller i en meget lille gade.  
’Jeg ville nok undgå parker om natten hvis jeg 
skulle gå hjem for eksempel. Det er et sådan tæt 
og mørkt og et stort øde område, fordi parkerne 
ikke er særlig attraktive om natten. Det har også 
noget med årstiden at gøre, en park den kan 
være fin en sommernat selvfølgelig. Men ellers 
så lukker parken vel når det er for koldt eller for 
mørkt.’ 39.43 SKH, pige, 18 år, Aalborg Kate-
dralskole.
’Det er jo muligt at bruge byen om natten uden 
at færdes de steder, så det er ikke sådan at jeg 
føler mig voldsomt utryg.’ 42.01 SKH, pige, 18 
år, Aalborg Katedralskole.
Føler sig ikke ubskyttet mod vold og krimi-
nalitet når hun cykler, derfor foregår vejen 
hjem om natten oftest på samme måde som 
om dagen, fordi hun enten cykler eller kører 
i bil, men skulle hun gå, ville hun nok vælge 
en anden vej.
Det er primært ved Jomfru Ane Gade og 
Nordkraft at der er liv og derved også tryghed 
om natten. Savner belysning på eksempelvis 
havnen om natten, vælger kun at gå de steder 
hvor der er lys om natten.
Det er da forståeligt nok at man sparer på lyset 
og energien, men det ville da være rart med 
noget mere lys.
’Det har jo også betydning om man færdes alene 
eller ej, hvis man går i en gruppe, så har det der 
med de mørke gader og parkerne ikke så stor 
betydning.’ 46.45 SKH, pige, 18 år, Aalborg 
Katedralskole.
Betegner de dele af byen hvor der er liv/tryg-
hed som Livszonen , varierer i forhold til dag 
og nat Om natten, Jomfru Ane Gade, Nytorv, 
Boulevarden og omkring Nordkaft, men om 
dagen er hele byen omfattet, der føler SKH sig 
ikke ubeskyttet mod vold og kriminalitet i Aal-
borg.
’Det ville måske være mere trygt hvis der gik 
nogle politimænd rundt i gaderne eller noget. 
Eksempelvis i en park, hvis der gik en politi-
mand rundt der, også bare som signal til even-
tuelle voldsmænd’ 48.35 SKH, pige, 18 år, Aal-
borg Katedralskole.
Ville ikke anbefale overvågning af centrum. 
Synes det ville give en mindsket frihed hvis 
hele byen var overvåget og det synes SKH ville 
være et større problem end det ville være at 
føle sig ubeskyttet mod vold og kriminalitet. 
Det ville alligevel ikke hjælpe noget når hand-
lingen alligevel er sket. Enkeltstående episoder 
som eks. skyderi i Reberbahnsgade får ikke 
SKH til at ændre sin adfærd i byen, det kræver 
gentagende episoder/tendenser.
[internettet]
Tjekker ikke altid internettet om morgnen, i 
fald hun gør tjekker hun om der er timer der 
er aflyst og hvilke bøger hun skal have med. 
Det er måske en gang om ugen SKH tjekker 
internettet/tænder computeren om morgenen.
’Jeg bruger internettet oppe i skolen, nogle gange 
om dagen, til at tjekke skole ting eller hvis vi lige 
diskuterer et eller andet, eller der er noget vi lige 
skal have styr på. Altså måske noget praktisk; 
hvornår skal vi møde i morgen, hvornår er den 
der koncert vi har snakket om eller det kunne 
være en eller anden ting vi vil købe eller det 
kunne være et eller andet faktuelt vi har snakket 
om i forbindelse med noget skolearbejde.’ 52.49 
SKH, pige, 18 år, Aalborg Katedralskole.
’Jeg kan godt lide at bruge internettet til sådan 
noget kommunikation, for jeg synes sms er 
meget besværligt, så derfor kan jeg godt lide de 
der forums hvor man kan skrive og man kan 




Disse forums er eksempelvis forums på skolen, 
f.eks til festudvalget eller klassen, eller face-
book. Ellers bruges disse forums om aftenen 
og eftermiddagen når hun kommer hjem.
SKH kommer hjem fra skole og sætter sig ved 
computeren. Nu handler det bl.a. om igen, 
intranet organiseringsting. Der kan også være 
dage hvor computeren slet ikke tændes, men 
det er sjældent. Det kommer også an på hvad 
hun har af lektier og om der er opgaver der skal 
laves for forældrene. Oftest slukkes compute-
ren ud på eftermiddagen eller aftenen.
’Det kommer også an på hvilken computer man 
har. Jeg havde engang en computer der var lang 
tid om at starte op, så var det mere det der kun 
var nødvendigt. Nu har jeg så fået en mac som 
man bare åbner for så er man jo blevet meget 
mere afhængig – eller ikke afhængig men man 
vender sig meget mere til at bruge internettet, 
for man kan altid lige tjekke det ene eller det 
andet.’ 55.05 SKH, pige, 18 år, Aalborg Kate-
dralskole. 
Tjekker så beskeder, facebook, billeder på 
flickr. Prøver at begrænse facebook til hendes 
egen profil og til det der er nødvendigt. 
’Jeg prøver at begrænse det til hvis jeg har noget 
konkret jeg skal, for jeg synes det er en mærkelig 
idé det der med at sidde og bladre igennem alle 
andre menneskers personlige oplysninger og at 
alting bliver udstillet, det bryder jeg mig i prin-
cippet ikke så meget om.’ 55.46 SKH, pige, 18 år, 
Aalborg Katedralskole. 
’Hvis jeg kan holde mig til det, så prøver jeg kun 
at holde mig til det der er nødvendigt.’ 55.58 
SKH, pige, 18 år, Aalborg Katedralskole.
Har ca 300 venner på facebook, heraf er ca. de 
80 fra Katedralskolen, halvdelen af de 300 er 
fra Aalborg så det er ikke folk der ses dagligt.
’Facebook er, det er sådan meget mere perifære 
venskaber.’ 57.20 SKH, pige, 18 år, Aalborg 
Katedralskole. MSN kører ikke hele tiden for 
det er ikke installeret på den nye computer.
Facebook er mere perifært, MSN er de mere 
nære venner. På facebook tilføjer du bare, på 
MSN skal man hen og bede og en emailadresse.
Om aftenen bruges internettet til mail, intra-
net (skema, organisationer, festudvalg), flickr 
(photo), facebook, blogs om kunst og mode, 
shoppe ( topshop, asos mv.)
Bruger ikke trendsales  - kan ikke lide bruger-
fladen og layoutet af siden. Det har ikke lige 
fanget hende. 
Kan i så fald bedre lide ebay osv.  Køber pri-
mært tøj på nettet. Shopper på nettet fordi de 
butikker der besøges dér ikke findes i Aalborg. 
’Der er et meget større udvalg og altså, jeg synes 
om Aalborg at hvis man køber noget i mange af 
forretningerne, så finder man tre på sin skole der 
har det samme. Derfor synes jeg det er sjovere at 
købe noget der er unikt.’ 1.00.08 SKH, pige, 18 
år, Aalborg Katedralskole. 
’Fordi Aalborg er så lille, så er forretningerne 
nok også nødt til at følge det der lige dille for 
tiden i Aalborg, og hvis man kigger på nettet kan 
man se et meget bredere udvalg og ting der er 
fremme andre steder også.’ 1.00.55 SKH, pige, 
18 år, Aalborg Katedralskole.
Tror der bruges mest tid i de normale butik-
ker fordi det er mere tidskrævende, køber nok 
næsten lige så meget på nettet som i butik-
kerne.  Hvis man regner i stykker tøj der 
betragtes bruges mest til i byen, fordi det også 
tager tid at komme rundt på de forskellige 
etager og i de forskellige bygninger, end på en 
hjemmeside. Der er nogen ting der ikke kan 
købes på nettet, fx sko eller ting der gerne vil 
prøves.
Det er forskelligt hvor målrettet shopping på 
nettet er, der tjekkes også bare sider som SKH 
godt kan lide uden egentligt formål. Det er 
nemmere at købe på internettet, men det er 
rart at man kan prøve tøjet ud i butikkerne. 
De ting der købes på nettet, købes der fordi de 
ikke kan fås i butikkerne.
Nettet erstatter nogle af byens funktioner, eks. 
Shopping, genlån af bøger, bestille take away, 
bestille billetter til koncerter og biografen. 
Men nettet erstatter ikke de fysiske møde med 
vennerne vha facebook: 
’Jeg vil ikke sige det erstatter det fysiske møde, 
for altså dem man skriver med er oftest personer 
man alligevel ikke har mulighed for at mødes 
med fysisk. Altså folk der bor langt væk.’ 1.04.30 
SKH, pige, 18 år, Aalborg Katedralskole. 
’Altså jeg synes de samtaler jeg har med mine 
venner, det er sådan noget, klokken elleve om 
natten inden man smutter i seng, hvor man alli-
gevel ikke kunne mødes på en café, så det er ikke 
sådan at jeg kommer hjem om eftermiddagen og 
så sidder jeg og chatter hele eftermiddagen, hvor 
jeg kunne have lavet andet. Det udvider bare 
muligheden for at være social, på et tidspunkt 
hvor man ellers ikke kunne være det.’ 1.40.50 
SKH, pige, 18 år, Aalborg Katedralskole.
Kan godt have en aften hvor SKH har besluttet 
sig for at skulle være hjemme, og hvor hun så 
bruger et kvarter på at chatte med vennerne, 
men uden at hun behøver at være social en 
hel aften. Det bliver mere overskueligt at styre 
hvornår der er overskud til at være social. 
’Det kan måske godt være negativt at man 
sådan kan styre det, men igen det kan også give 
flere muligheder.’ 1.06.15 SKH, pige, 18 år, Aal-
borg Katedralskole. 
Det erstatter ikke det fysiske møde. Dem SKH 
skriver med på nettet, er måske folk hun enten 
ses med alligevel eller ikke er så tætte på at hun 
ville lave en fysisk aftale med, det kan være en 
kontakt starter. Ser facebook som en udvidelse 
af det sociale liv.
Bruger oftest tid på; Intranet, Hotmail, skema.
Bruger mest tid på: Flickr, Facebook, Blogs – 
både danske og udenlandske.
’Nogen sider kan være åbne samtidig med at jeg 
laver noget andet, uden at man aktivt bruger 
dem konstant.’ 1.09.18 SKH, pige, 18 år, Aal-
borg Katedralskole.
Tjekker ikke aviser på nettet, kun i trygt form 
derhjemme.
’Man er jo altid logget på.’ 1.11.20 SKH, pige, 18 
år, Aalborg Katedralskole.
’Det er ikke en erstatning det bare en tilføjelse.’ 
1.11.40 SKH, pige, 18 år, Aalborg Katedral-
skole. 
Fordi internettet kører parallelt med de andre 
ting man laver i løbet af en dag og på samme 
måde kan man ikke parallelt bruge byrum-
mene.
Tiden betyder meget for SKH – mener hun 
lider af kronisk søvnunderskud. 
’Hvis man kan spare noget tid så gør man det.’ 
1.13.17 SKH, pige, 18 år, Aalborg Katedral-
skole.
Vælger byen fra pga. tiden. 
’Hvis jeg havde fri hver eneste eftermiddag, så 
brugte jeg byen mere. Jeg ville gå mere ud om 
eftermiddagen eller sætte mig i en park.’ 1.13.42 
SKH, pige, 18 år, Aalborg Katedralskole.
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[Atmosfære]
’Jeg har også været i Kildeparken, dage hvor 
jeg har syntes det har været ubehageligt at 
være der. Fulde mennesker det synes jeg ikke 
er særlig behagelige at omgås. Og hvis man selv 
bare kommer for at gå igennem eller lave noget 
andet, så har jeg også oplevet at det kan være 
ubehageligt at være der. Mens det også kan være 
et sted med rigtig rigtig god stemning, den dag 
jeg er der med mine venner, der er godt vejr og 
vi hygger os.’  1.15.47 SKH, pige, 18 år, Aalborg 
Katedralskole. 
Umiddelbart hænger stemningen mest sam-
men med de folk der er der, men byrummet 
er nok også ofte med til at bestemme hvilke 
folk der er der. Tror byrummet kommer før 
menneskerne som afgørende for atmosfæren, i 
hvert fald i Aalborg hvor byen er så lille.
Ser et forbillede i Berlin hvor det er historien 
og menneskerne der er afgørende for at skabe 
stemningen (Tageles).
Tænker ikke så meget over hvorvidt by- og 
parkrummene er velholdte og renholdte er en 
detalje men det er selvfølgelig rarest hvis der 
ikke flyder med affald, men det behøver ikke 
være sådan helt sirligt. I Kildeparken/livs-
zonen er der ikke specielt pænt. ’Det er mere 
en detalje…’ 1.20.04 SKH, pige, 18 år, Aalborg 
Katedralskole. 
Det er ikke noget SKH tænker så meget over, 
menneskerne er vigtigere.
Atmosfære er når det er hyggeligt, når der er 
træer, planter, cafeer, kreativitet, kunst og lys.
[Grøn beplantning]
’Jeg synes det [beplantning] er flot. Jeg kan godt 
lide det, at der er træer  inde i byen, det gør byen 
mindre kold og bygningsagtig.’ 1.23.00 SKH, 
pige, 18 år, Aalborg Katedralskole. 
Kun bygninger gør byen lidt kold og trist, sav-
ner lidt mere detaljer og grønt, men tager for-
behold for at der ikke er så meget plads. Synes 
man skal åbne ’Østerå’ igen, lige som i Århus. 
’Så ville det være et sted folk var for at være der, 
og ikke bare et sted folk skyndte sig forbi.’ 1.24.57 
SKH, pige, 18 år, Aalborg Katedralskole. 
’Jeg synes det er positivt når man har lyst til at 
sidde mange steder i sin by.’ 1.25.21 SKH, pige, 
18 år, Aalborg Katedralskole. 
Synes ikke det er tilfældet i Aalborg. Eksem-
pelvis Algade: selvom der er bænke, ville SKH 
aldrig sætte mig der. Der er ingen grund til at 
hun skal sætte sig  der. Der mangler noget man 
ville sætte sig der for. Noget at kigge på.
’Jeg tror ikke jeg oftere ville gå i byen for at finde 
de ting jeg finder på nettet, men jeg ville synes 
det var mere charmerende at gå rundt inde i 
byen. Men beplantning er ikke en af de ting… 
der ville få mig til at ændre på nogle vaner der. 
Det ville bare gøre at jeg synes byen er mere 
charmerende.’ 1.27.14 SKH, pige, 18 år, Aalborg 
Katedralskole.
Flere steder der inviterer til ophold. 
’Hvis vi går ud en stor gruppe en dag og vi ikke 
kan være hjemme ved en, så kan vi nok godt 
finde et sted – der er jo som sagt altid Kildepar-
ken – men det handler jo også om hvor mange 
steder der er.’ 1.28.43 SKH, pige, 18 år, Aalborg 
Katedralskole.
 
’Hvis jeg skal lave noget socialt i byen, kan jeg 
godt få mine behov opfyldt. Det er mere bare 
altså, mere sådan i hvilken grad og sådan hvor 
stor diversitet og hvor mange muligheder der er. 
Det er jo på ingen måde umuligt at være ung 
i Aalborg, men  det er mere også, at jeg synes 
at der er ikke så stor mangfoldighed, men det 
er måske igen også fordi det ikke er så stor en 
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- har nogle busser der går til og fra Vesterbro
- Tager oftest bussen fra Østerågade
Iøvrigt beskriver han, hvordan han bevæger sig i de rum han har markeret




drend, 18 år, Nørresundby Gymnasium
Svømmer seks gange om ugen i Nørresundby
Bruger fritiden på at få lavet afleveringer og 
svømmer en del.: ’Jeg svømmer ovre i Skanse-
badet, så bruger jeg en del tid deroppe og oppe 
på skolen og derhjemme og inde i byen og rundt 
omkring.’ 02.01 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium.
Attraktive byrum:
’Der er C. W. Obels Plads. Der kan jeg godt lide 
at være nede, gå på café for at sidde og hygge 
med nogen fra gymnasiet nede.’ 02.47 SM, 
dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
’[Det er]både cafeerne og pladsen og specielt nu 
her når der kommer skøjtebane[som vi bruger 
på C. W. Obels Plads]’ 02.55 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
’Det er ikke så tit vi bruger det, men det er så 
ofte som det nu kan lade sig gøre.’ 03.03 SM, 
dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Jeg kan godt lide at gå hernede igennem Algade 
og hygge mig og kigge på butikker og sådan der.’ 
03.19 SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymna-
sium. 
Det er i så fald ned til Hovedbiblioteket.
’Det sidste sted jeg sådan godt kan lide at gå, det 
er så nede i Jomfru Ane Gade.’ 03.47 SM, dreng, 
18 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Det er stederne og så er der en god stemning der 
om aftenen og det synes jeg er hyggeligt.’ 03.59 
SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Om dagen der er det mest cafésteder så der er 
jeg der ikke så meget. Det er mest om aftenen’ 
04.08 SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymna-
sium. 
Om hvorfor det lige præcis er Gadens barer mv 
SM kommer på om aftenen/natten svarer han: 
’Det er mest fordi der er flere mennesker nede 
i gaden og der er en god stemning.’ 04.29 SM, 
dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
Om hans brug af Algade siger SM: ’Det er mest 
butikkerne og så synes jeg det er hyggeligt at gå 
rundt.’ 04.43 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
’Det er mest det at der er mennesker og det hele 
går stille og roligt for sig.’ 04.48 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
Det er vigtigt for SM det med at der er andre 
mennesker – ’det kan jeg godt lide’ 04.58 SM, 
dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Nej [det er ]ikke nødvendigvis [nogle bestemte 
mennesker der  skal være der.] jeg kan også godt 
lide at se på nogle forskellige typer.’ 05.08 SM, 
dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Det er selvfølgelig sjovest når de er på omkring 
ens egen alder.’ 05.17 SM, dreng, 18 år, Nørre-
sundby Gymnasium. 
Der er ikke nogle bestemte mennesker der ikke 
skal være der. På C. W. Obels Plads har det hel-
ler ikke så stor betydning: 
’Normalt når jeg er der, så er det sammen med 
nogle venner hvor vi sidder og hygger os og har 
det sjovt.’ 05.36 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
’Det er så nok mest nede i Algade og den vej ned 
hvor jeg kunne finde på at komme alene.’ 05.54 
SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium.
’Det sker tre-fire gange om måneden at jeg er 
dernede  [i Algade].’ 06.06 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
’Så er det bevidst og så har man noget man skal 
, på biblioteket eller sådan noget, så det er på 
den måde, det for det meste fungerer.’ 06.24 SM, 
dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
Tjek 1.2. og 3. plads x2 med kort!
Ikke-attraktive byrum:
’Det er Vesterbro, det stykke hernede OBS TJEK 
KORT! Men ja generelt bare Vesterbro. Fordi 
jeg synes der er for meget trafik og dårlig luft og 
altså så har jeg også lidt astma så det er heller 
ikke så godt.’ 07.19 SM, dreng, 18 år, Nørre-
sundby Gymnasium. 
Det er primært i det udpegede område SM er 
i, og hvis han skal ned i Reberbahnsgade. Han 
kommer blandt iandet i dette område hvis han 
skal med bussen: 
’Jeg har nogle busser der går derfra og så er 
det også mest fordi Læsehesten ligger hernede i 
Reberbahnsgade og så arbejdede min mor tidli-
gere nede på Sygehuset. Så det er derfor jeg kom-
mer ind over Vesterbro, ellers så er det ikke nor-
malt  et sted jeg ville gå hen.’ 07.55 SM, dreng, 
18 år, Nørresundby Gymnasium. 
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grøn beplantning:
ikke den helt store betydning
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Det er altså et sted han passerer forbi og helst 
undgår: ’Altså ikke hvis det er den vej der er 
mest nærliggende at tage, så går jeg selvfølgelig 
den vej, men ellers så ja, så er det et sted jeg helst 
vil undgå.’ 08.12 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
SM kan som alternativ til Vesterbro tage bus-
sen fra Nyorv/Østeraagade og ’Jeg tager den 
[bussen] oftest fra Østeraagade.’ 08.30 SM, 
dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
’For det første er det også nemmere, fordi bus-
sen der kører herovre fra [ved Østeraagade] den 
kører lige hjem til mig, mens den anden [bussen 
der kører fra Vesterbro] den holder en  kilome-
ter væk.’ 08.39 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
Dette er mest pga bekvemmeligheden at SM 
primært tager bussen fra Østeraagade.
’Kildeparken er måske ikke det mest optimale 
sted at gå hen imod, eftersom der, jeg så vidt jeg 
kan huske   ikke sker noget, nu er det også lang 
tid siden jeg har været der.’ 09.58 SM, dreng, 18 
år, Nørresundby Gymnasium. 
’Der er ikke så mange mennsesker sådan på en 
gang, sådan som jeg husker det, ofte så er det 
sådan som jeg opfatter det, bare nogen der går 
igennem, hvis man skal fra andre steder og så 
ind mod byen.’ 10.12 SM, dreng, 18 år, Nørre-
sundby Gymnasium. 
’Det [går igennem Kildeparken] gør jeg så ikke 
så meget mere, det gjorde jeg mere dengang jeg 
gik nede på Skipper Clement Skolen.’  10.21 SM, 
dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
Gik dengang igennem Kildeparken for at 
Hjelmerstald
komme over til bussen og derfra videre hjem, 
og det er ikke et sted han savner. 
’Det [grønt og god plads] har vi så maget af, der-
ude hvor jeg kommer fra.  Så når jeg tager til 
Aalborg så er det mere for at være inde i byen 
og ikke ude i parkerne.’ 11.01 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
Bruger altså slet ikke parkerne i Aalborg: ’når 
det er Aalborg så er det fordi det er byen Aalborg 
og ikke parkerne.’ 11.22 SM, dreng, 18 år, Nør-
resundby Gymnasium. 
Af grønne områder i Vadum, bruger SM sær-
ligt haven eller tager ud til stranden. 
’Jeg kan godt lide de små gader og stemningen 
der, og det er jo størstedelen af Aalborg City, det 
er små hyggelige gader.’ 12.00 SM, dreng, 18 år, 
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Nørresundby Gymnasium. 
Eksempelvis Peder Barkes Gade mv.
SM ville heller ikke bruge Aalborg Hus: ’Det 
er et pænt sted og sådan noget, men der er ikke 
så mange mennesker og der sker ikke så meget.’ 
12.48 SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymna-
sium. 
’Når jeg endelig er inde i byen, så kan jeg bedst 
lide steder hvor der sådan er mange mennesker 
og sådan, hvor der er folk omkring en.’ 13.03 
SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium.
Det vigtigste for SM når han færdes i byen er 
at der er mennesker omkring, det er vigtigere 
end byrummet. Der kan godt blive for mange 
mennesker, men der skal en del til. Det ene-
ste tidspunkt hvor SM kan referere til at der er 
for mange mennesker i byen, er når de store 
udsalg går i gang og alle mennesker står og 
river i hinanden. 
’For eksempel det at der er plads til folk som 
nede ved C. W. Obels Plads og der er plads til at 
man kan lave noget alternativt, som at få skøjte-
banen [ind], det betyder også noget. Og det skal 
være rart at være der. Det skal heller ikke ligne 
et eller andet baggårdsnoget.’ 14.38 SM, dreng, 
18 år, Nørresundby Gymnasium. 
Der er ikke noget specielt der kendetegner om 
det er rart at være i et byrum, det skal bare se 
nogenlunde ordentligt ud.
’Det kommer an på hvilken sammenhæng man 
er der i, om det er de store glasfacader man har 
lyst til at omgive sig med eller om det er små 
hyggelige bygninger. Det varierer.’ 15.30 SM, 
dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
’De små hyggelige bygninger, det er mest hvis 
man går sammen med nogen og hygger sig lidt, 
stille og roligt hvor der ikke skal ske så meget.
Så kan man jo gå ned i nogen af de små gader, 
mens ved de store glasfacader, der er man på en 
eller anden måde lidt mere på.’ 15.48 SM, dreng, 
18 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Det er selvfølgelig altid vigtigt at have det godt 
og hygge sig og sådan, så ja, det er vigtigt for 
det t gå i byen.’ 16.11 SM, dreng, 18 år, Nør-
resundby Gymnasium. 
Det er dog ikke nødvendigvis at SM og kam-
meraterne vælger at tage ind til byen for at 
hygge sig: ’Det kan også være at vi tager hjem til 
hinanden og sidder og spiller eller et eller andet.’ 
16.25 SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymna-
sium. 
Hvor tit og hvornår SM bruger de pladser og 
parker han har udpeget: ’Det er mest sådan her 
torsdag hvor jeg så har tidligt fri, og så fredag 
efter skole og så i weekenden.’ 16.48 SM, dreng, 
18 år, Nørresundby Gymnasium. 
Jomfru Ane Gade bruges naturligvis mest 
i weekenden og mest om aftenen, mens de 
øvrige: ’Det er der vi går hvor vi går ned en tors-
dag eftermiddag eller fredag før der skal til at ske 
noget …’ 17.13 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
Det er lidt forskelligt hvor ofte dette sker og 
hvor mange der er med, men det lyder til at 
være en ret bred flok:  ’det er lidt forskelligt om 
folk de har tid til det eller de skal hjem og have 
ordnet noget eller arbejde.’ 17.33 SM, dreng, 18 
år, Nørresundby Gymnasium. 
’Så plejer vi at tage ind til byen og gå rundt og 
kigge lidt.[…][så er det nede] i Algade og så går 
vi ind i mellem også ned i Bispensgade og der-
inde bagved, så plejer vi at finde et eller andet 
sted at finde noget mad eller et eller andet.’ 17.46 
SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Det sker tit at det er ovre ved C. W. Obels men 
det kan også være nede ad Boulevarden på 
nogen af sandwichbarene’ 17.59 SM, dreng, 18 
år, Nørresundby Gymnasium. 
Det er altså ikke et stamsted.
Om det kan fremme eller afskrække SM fra 
at bruge bestemte steder i byen at der er en 
bestemt stemning, siger han:  ’Det er jo mest 
det at hvis jeg synes det er hyggeligt, så vil det 
gøre at jeg vil bruge det mere og jeg vil komme 
der oftere, end for eksempel nede ved et sted, 
hvor jeg ikke føler mig tilpas, fordi der enten er 
for få mennesker eller for meget trafik.’ 18.43 
SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
[kønsforskellig brug af Aalborg City]
’Størstedelen af det er mest impulsivt eller tids-
fordriv. Så det passer med at man får tidligt fri 
eller får en time aflyst, så kan man lige smutte 
ind til byen og bruge lidt tid. Der er ikke så 
meget af det der er planlagt.’ 19.33 SM, dreng, 
18 år, Nørresundby Gymnasium. 
Hvornår beslutningen tages om at køre ind til 
byen: ’Det kan være 2-3 minutter før vi kører.’ 
19.44SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymna-
sium. 
Til hvor mange det skal koordineres med, siger 
SM: ’så er det en 2-3 stykker.’ 19.47 SM, dreng, 
18 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Så er det som regel når folk de har tid, så lige 
bare spørge, har du tid og kan vi tage ind til byen 
og så kører vi.’ 20.07 SM, dreng, 18 år, Nørre-
sundby Gymnasium. 
’Det er forskelligt [hvor længe de er i byen]. Det 
kan være at alt fra en time til tre-fire timer.’ 
20.14 SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymna-
sium. 
Hvis SM og vennerne derimod ikke har tidligt 
fri fra skole: ’Jamen så er det ofte at den står på 
at så smutter man lige hjem og så skal man lige 
have lavet sine lektier og være klar, og så være 
klar til at man skal ud og dyrke noget sport og 
så sker det meget sjældent at man tager ind til 
byen.’ 20.30 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium.  
Det sker altså typisk i forbindelse med et hul 
i kalenderen, dvs. meget impulsivt,  at SM og 
kammeraterne tager ind til byen.
SM mener selv at han har en tæt pakket kalen-
der, bl.a. fordi han svømmer seks gange om 
ugen: ’Jeg svømmer jo seks gange om ugen. 
[….] Det er om aftenen, eftermiddagen sådan, 
og så har jeg noget fysikundervisning mandag 
og onsdag der går fra to til fem. […] Typisk er 
jeg i skole til tolv og så de to dage til fem, og så 
er det så heldigvis der torsdag og fredag jeg har 
tidligt fri.’ 21.20 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
’[…]For det meste er jeg færdig omkring kl. 20 
med at svømme, så det er ofte når der kommer 
det der hul inde midt på dagen at det er impul-
sivt at vi tager ind til byen.’ 21.41 SM, dreng, 18 
år, Nørresundby Gymnasium. 
’Det sker også at vi planlægger det, så fredag så 
hedder det ind til byen.’ 21.51 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
Planlægningen af en sådan tur sker da sædvan-
ligvis i løbet af ugen. 
’Det kan godt variere hvem det er […]også når 
det er planlagt noget i forvejen, så er det ofte at 
der også er flere der kommer med.’ 22.14 SM, 
dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
SMs brug af byen som dreng går mest med at 
hygge sig med vennerne: ’Der går jo meget tid 
med at man går ind et eller andet sted, får en 
Interview: SM
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øl, hygger sig med et eller andet. Sidder og hyg-
ger og snakker og så går i byen bagefter. Og det 
går meget af tiden med.’ 22.51 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
Det er ikke nødvendigvis i forbindelse med at 
de skal i gaden at de sætter sig ind og får et par 
øl: ’Det kan også bare være en dag efter skole at 
man sætter sig ind, får et par øl og så tager hjem 
og får lavet sine lektier.’ 23.04 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
At kigge i butikker, sker 1-2 gange om måne-
den, og ikke nødvendigvis sammen med kam-
meraterne, det kan også godt ske alene. 
’Ofte ved mig, så er det sådan at så har jeg brug 
for noget som jeg mangler, og så skal jeg ind og 
hente det.’ 23.26 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
At tage ind til byen og hygge sig: ’Det sker også 
om aftenen, hvis man har talt om at det kunne 
være hyggeligt at tage ind og hygge sig, eller også 
så går man i biografen eller et eller andet.’ 23.44 
SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
De fysiske omgivelsers betydning er ifølge SM: 
’Det er ikke det vigtigste, men det behøver heller 
ikke ligne et eller andet der er løgn. Altså så det 
har vel en eller anden betydning, men det er, den 
er da ikke altoverskyggende.’ 24.16 SM, dreng, 
18 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Det må meget gerne være rent og velholdt, men 
det vil afskrække mig helt fra at komme et sted 
hvis det ikke var.’ 24.31 SM, dreng, 18 år, Nør-
resundby Gymnasium. 
Elementer, så som bænke, belægning og 
belysning i det offentlige rum,  er for SM ikke 
væsentligt, det er ikke noget han tænker over. 
Hvad angår vægtningen af byrum eller men-
nesker i byens rum: ’der er det menneskerne der 
betyder mest.’ 25.00 SM, dreng, 18 år, Nørre-
sundby Gymnasium. 
Mht. tilstedeværelsen af andre mennesker: 
’Der er jo visse typer hvor man tænker, arh, kan 
I ikke lige gå lidt væk.’ 25.25 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
Til hvad det er for nogle typer svarer SM: ’Per-
sonligt er jeg ikke så vild med de der rigtig hårde 
rockertyper og sådan noget.’ 25.30 SM, dreng, 
18 år, Nørresundby Gymnasium. 
Til hvorvidt de i så fald går et andet sted hen 
end hvor disse typer er, svarer SM: ’Nej, ikke 
nødvendigvis, men ofte jo, så søger vi at gå uden 
om dem [de rigtig hårde rockeryper].’ 25.44 SM, 
dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Det er mest når vi går i byen.[…] så kan det 
godt tænkes at vi går over på et andet diskotek.’ 
26.03 SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymna-
sium. 
Det er ifølge SM et fedt om det er piger eller 
drenge der er der hvor de er i byen og der er 
ofte en ligelig fordeling af drenge og piger. 
Når SM er sammen med vennerne og hygger 
sig, er der også piger med og mht fordelingen 
af piger og drenge siger han: ’Det er lidt for-
skelligt fra gang til gang om der er flere piger 
end drenge eller… Det skifter meget.’ 26.53 SM, 
dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Det er ofte folk fra klassen [der er med], og sker 
det nogen gange at der også kommer nogen fra 
nogle andre klasser.’ 27.01 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
SM og vennerne opsøger dog ikke bestemte 
steder fordi der er en bestemt type mennesker 
der: ’Det der med bestemte typer, det er sjovt at 
være med forskellige typer mennesker fordi de 
har hver sine forskellige egenskaber og måde at 
være på og så prøve at få nogle forskellige inputs 
ind og så se.’ 27.49 SM, dreng, 18 år, Nørre-
sundby Gymnasium.
Til hvor forskellige typer, svarer SM: ’Meget 
forskellige. Alt fra den hårde metaltype til den 
bløde poptype.[…] Normalt vil dem man snak-
ker med, ligge inde lige omkring ens egen alder, 
fra 17 over til de der 20-21.’ 28.07 SM, dreng, 18 
år, Nørresundby Gymnasium.
 
Det er så både mennesker SM og vennerne 
tager af sted sammen med og mennesker de 
møder der, hvor de er. 
De snakker også at de snakker med folk de 
ikke er sammen med: ’Det sker ofte, men det 
sker mest når man går i gaden eller ind til byen 
[Jomfru Ane Gade].’ 28.30 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
’Jeg tror vi [drenge] bruger den mindre [end 
piger] fordi jeg har indtrykket af at nogle af 
pigerne fra min klasse og også nogen af dem jeg 
svømmer med, de er herinde meget oftere. […] 
De laver vel egentlig lidt det samme som vi gør, 
men de gør det bare oftere.’ 28.58 SM, dreng, 18 
år, Nørresundby Gymnasium. 
’Jeg har det fint nok med den mængde jeg bruger 
den [byen] lige nu, for jeg skal også helst nå de 
ting jeg skal nå. Det er sådan afbalanceret så det 
passer.’ 29.12 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
’Jeg tror hvis jeg havde den mere tid, så ville jeg 
bruge den [byen] mere. Men alligevel ikke helt 
sikkert, det kan også være at der hurtigt ville gå 
noget mere tid til at læse, spille computer eller 
et eller andet.’ 29.30 SM, dreng, 18 år, Nørre-
sundby Gymnasium. 
SM bruger ikke byen til eksempelvis at læse 
eller spille computer: ’På den måde bruger 
jeg ikke byen [til at læse eller spille computer]. 
Sådan noget forgår oftest derhjemme.’ 29.43 SM, 
dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
SM tror ikke der er specielle steder i byen han 
ikke bruger fordi han er dreng: ’Nej det tror 
jeg ikke der er [steder jeg ikke bruger fordi jeg 
er dreng] ud over at der selvfølgelig er bestemte 
butikker jeg går langt uden om.’ 30.14 SM, 
dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
Der er ikke nogle steder han ikke kommer 
fordi han opfatter dem som ’pige-steder’.
[beskyttelse mod vold og kriminalitet]
’Jeg føler mig meget tryg når jeg går rundt i Aal-
borg. Både dag og nat. Jeg har lidt svært ved at 
sige hvorfor, for det er jo ikke fordi der er ret 
meget politi eller noget, men jeg føler bare at tin-
gene går stille og roligt og uden der sker noget.’ 
31.05 SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymna-
sium. 
’Der er ikke nogle steder hvor jeg føler mig særlig 
tryg eller beskyttet, men jeg ville nok ikke opsøge 
steder som ude ved Fedtebrødet [værtshus på 
Østerbro, red.] eller steder sådan derude. […] 
Det er jo fordi jeg har hørt en del historier om 
Fedtebrødet men jeg ved så ikke hvor meget af 
det der passer. Men det er ikke lige et sted jeg 
har lyst til at være.’ 31.35 SM, dreng, 18 år, Nør-
resundby Gymnasium. 
I det centrale Aalborg er der dog ikke nogle 
steder hvor SM ikke har lyst til at komme: ’Nej 
jeg føler mig tryg ved at færdes i Aalborg, både 
aften, nat og dag…’ 31.52 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
’[Hvis der ikke er nogen mennesker] så kan den 
nok godt komme at man føler sig lidt alene og 
er der nu nogen her som man ikke lige kan se.’ 
32.10 SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymna-
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sium. 
Dem som SM refererer til mht. ikke at kunne 
se, er eksempelvis folk der vil slås eller tyve 
eller lign. 
’Det er meget svært sådan lige at sige om det 
ikke skal være en type frem for en anden type 
[som SM eksempelvis helst ikke vil vente på bus-
sen, alene med]. Det er sådan meget forskelligt 
også med hvad for noget kropssprog de har og 
hvad udtrykker de. Men oftest så ville jeg blive 
siddende og så bare være opmærksom.’ 32.51 
SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Hvis det sådan er ikke fordi jeg sidder og venter 
på noget eller er på vej et sted hen, så ville jeg 
flytte mig, helt sikkert. Og det ville så være for-
skelligt hvor hurtigt jeg ville gøre det. Hvis det 
sådan er en personlighed som jeg føler mig utryg 
ved, så vil det gå noget hurtigere end hvis det 
bare var en jeg følte mig lidt utryg ved.’ 33.31 
SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
SM har ikke nogle nære referencer i forhold til 
at føle sig utryg i byen, eksempelvis er der ikke 
nogle af hans nære kammerater der har oplevet 
uheldige episoder, og de historier han har hørt 
om Fedtebrødet har han fra en han har gået i 
folkeskole med og som har kommet der. 
’Jeg har hørt lidt om at folk derude har siddet og 
været påvirket at diverse ting og sager og det er 
ikke sådan noget jeg har lyst til at opsøge.’ 34.15 
SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Jeg tror mest det er stofferne der er afskræk-
kende, at de er så koncentrerede derude 
omkring, fordi man ved jo også godt at der er 
stoffer i Gaden, men alligevel så er der også så 
mange fornuftige mennesker inde i gaden der 
ikke tager dem.’ 34.45 SM, dreng, 18 år, Nør-
resundby Gymnasium. 
’Det der med folk der tager stoffer, jeg føler mig 
ikke så tryg ved det, fordi de ikke helt er så til-
regnelige som folk der ikke er.’ 35.11 SM, dreng, 
18 år, Nørresundby Gymnasium. 
Mht. at færdes i Gaden hvor folk også er påvir-
kede af stoffer, siger SM: ’Ofte vil vi ikke nød-
vendigvis gå et andet sted hen, men bare sådan 
gå væk fra dem der er lidt for påvirkede af det 
ene eller det andet. Og så opsøge nogle andre 
mennesker.’ 35.42 SM, dreng, 18 år, Nørre-
sundby Gymnasium. 
Når SM skal hjem fra byen om natten: ’Ofte så 
går jeg sammen ned med en ven og tager en taxa 
eller bliver hentet af nogen, mine forældre eller 
af deres forældre. […] Vi er som regel to eller 
flere der følges ad.’ 36.25 SM, dreng, 18 år, Nør-
resundby Gymnasium. 
Til hvorfor de følges nogle stykker ad siger SM: 
’Ofte så er vi nogle stykker der skal det samme 
sted hen og så kan vi altid på et lift hjem. Men 
også fordi på en eller anden måde, så er det 
rarest at følges ad der når man har fået lidt [at 
drikke].’ 36.40 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
’Det er mest det at så er der nogen der har styr 
på [hinanden], for oftest så er der nogen der ikke 
er sådan helt så [ædru]. Og så er der også styr på 
at folk de ikke kommer hjem og ikke havner et 
eller andet underligt sted og falder i søvn.’ 37.03 
SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
Det er kun for at være sikre på at få alle sik-
kert hjem at de følges ad, det har ikke noget at 
gøre med at de er bange for at gå alene: ’Ofte så 
er det enten lige nede ved Nytorv vi går ned og 
finder, eller også så finder vi en taxa lige nede 
for enden af gaden, så det er ikke sådan fordi 
vi skal ud og gå langt.’ 37.21 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
’Jeg har aldrig rigtig oplevet slagsmål, så på 
den måde har jeg været meget heldig, men man 
kan godt blive lidt utryg ved det der, når folk 
de sådan virkelig, hvor man kan mærke at det 
sådan er på vej op på det punkt hvor det bli-
ver til et slagsmål, så enten så går man væk hvis 
det ikke lige er nogen man kender, og ellers så 
lige at få dem dæmpet lidt hvis det er folk man 
kender.’ 38.01 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
’Jeg tror mest det er det at blive overfaldet […] 
for at få fat i ens pung og penge der gør en 
utryg…’ 38.30 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
SM føler sig dog ikke utryg på den måde. SM 
ville ikke have noget problem med at færdes i 
eksempelvis Kildeparken eller ved Aalborghus 
om aftenen.
De fysiske omgivelser i byen har ikke så meget 
indflydelse på at SM ikke føler sig ubeskyttet 
mod vold og kriminalitet i byen: ’Nej, [de fysi-
ske omgivelser har] ikke så meget [indflydelse 
på følelsen af at være beskyttet mod vold og 
kriminalitet], mere sådan de oplevelser jeg har 
haft med at være sådan de forskellige steder. At 
jeg aldrig har oplevet noget. Jeg tror det er det 
der gør at jeg føler mig sådan lettere beskyttet i 
Aalborg.’ 39.18 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
Om betydningen af rummenes belysning og 
størrelse siger SM: ’Jo selvfølgelig, en stor gade 
er bedre end en lille gyde man går rundt i. så 
jo, belysning og store gader har en vis betydning. 
Altså at rende rundt i hel mørke er jo aldrig 
sådan helt det bedste, men det er ikke sådan 
noget der gør at jeg føler mig meget utryg, men 
det vil nok gøre det at jeg er lidt mere opmærk-
som på om der er nogen omkring mig.’  39.48 
SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Bare det at vide at der er politi og at man altid 
kan ringe til dem, det giver også en vis trygheds-
fornemmelse, men de behøver ikke sådan at 
rende rundt i byen og sådan noget.’ 40.11 SM, 
dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
Overvågning har ikke nogen betydning for 
SM: ’Det [at Jomfru Ane Gade er videoover-
våget]gør det i hvert fald lettere, når der sker 
noget, at få styr på hvad det var der skete. Men 
det er ikke noget jeg sådan går og tænker over 
når jeg er derinde, at nu kommer jeg på politiets 
kamera.’ 40.42 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
De tre vigtigste forhold for at SM føler sig 
beskyttet mod vold og kriminalitet: mange 
mennesker, store pladser med plads til at man 
eventuelt kan løbe væk, og en eller anden form 
for belysning.
Beskyttelse mod vold/kriminalitet og utrygge 
episoder eller rygter om samme, er ikke noget 
SM og kammeraterne snakker om.
[internettet]
’Jeg står op sådan ca. 6.30-6.40 og så gør jeg mig 
klar og så tager jeg i skole.’ 42.20 SM, dreng, 18 
år, Nørresundby Gymnasium. 
SM tænder som oftest ikke computeren om 
morgnen: ’Det kan godt være at jeg lige tæn-
der den [computeren] om morgnen hvis jeg lige 
ved at jeg skal have sendt en mail til mig selv 
med nogle opgaver jeg skal have printet ud på 
skolen. Eller ved at jeg skulle have fået en mail 
aftenen før med nogle informationer jeg skal 
bruge næste dag.’ 42.35 SM, dreng, 18 år, Nør-
resundby Gymnasium. 
Det er i så fald kun mail SM tjekker inden han 
tager i skole. ’Så tager jeg så i skole, og hvis det 
kan tænkes at der er noget tid til overs, kan 
det ske at man går hen og tager en gratisavis, 
men ellers så laver man afleveringer og passer 




SM har ikke computeren med i skole, selvom 
han har sin egen. 
’Jeg har godt nok en bærbar, men jeg føler ikke 
at jeg har brug for den i mit skolearbejde, fordi 
jeg er for bange for at jeg bliver mere optaget af 
det der sker på min computer, på skærmen, end 
selve undervisningen.’ 43.17 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
’Så kunne det være at man fandt et eller andet 
sjovt lille spil på nettet eller så ville man…ja 
sidde og bruge timen på det eller sætte sig til at 
læse nyheder, et eller andet.’ 43.30 SM, dreng, 18 
år, Nørresundby Gymnasium. 
SM forsøger altså at være fuldstændig koncen-
treret om skolen i timerne. Der er i klassen en 
ti stykker der har computer med hver dag. 
’Så kan det tænkes at hvis vi bliver sendt ud i 
noget gruppearbejde, at vi sætter os sammen 
om at få lavet det der på, så vi ikke skal sidde 
og skrive det ned alle sammen, og på den måde 
får det delt ud.’ 43.59 SM, dreng, 18 år, Nørre-
sundby Gymnasium. 
I og med at SM ikke selv har computer med 
sidder han ikke selv på facebook, msn o.lign. i 
timerne men fortæller:
’Sådan nogle ting [facebook, MSN mv.]det kan 
sagtens forekomme [i timerne], uden problemer.’ 
44.23 SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymna-
sium. 
’[når sidemanden er på facebook el. lign]så kan 
det godt være at man lige sidder og lurer lidt 
med og forsøger at undgå at blive opdaget af 
ens lærer.’ 44.29 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
’Det er sådan lidt op og ned hvor tit det sker[at 
man er på facebook mv. i timerne], det kommer 
også lidt an på hvad man har i skolen og om det 
er interessant og man laver noget.’  44.44 SM, 
dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium.
’Pauserne de går ofte med, fordi ude på sko-
len der skal vi gå rundt fra lokale til lokale, så 
pauserne går ofte med at flytte sig fra den ene 
ende af skolen til den anden af skolen og så spise 
lidt undervejs.’ 45.02 SM, dreng, 18 år, Nørre-
sundby Gymnasium. 
’Vi når ikke at tjekke computeren i pauserne. Og 
frokostpausen den går jo så med at man sætter 
sig ned i kantinen og så spiser man og så går 
man videre til den næste time.’ 45.10 SM, dreng, 
18 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Det er så først når skoledagen så endelig er 
overstået og  når jeg så kommer hjem, så det 
første jeg gør når jeg kommer ind, så sætter jeg 
mig ind og så tænder jeg computeren og så tjek-
ker mine mails.’ 45.24 SM, dreng, 18 år, Nør-
resundby Gymnasium. 
Dette er typisk kl 12 eller 17 eller hvis han har 
været ude at træne lige efter skole. 
’I hvert fald, det første jeg gør når jeg kommer 
hjem, det er at tænde computeren og tjekke 
mine mails og læse nyhederne og se om der er 
sket noget spændende.’ 45.45 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
SM tjekker både sin skolemail og hotmail, 
nyheder og facebook. Nyhederne tjekkes oftest 
på DRs hjemmeside. 
’MSN den kører så også automatisk når jeg tæn-
der min computer.’ 46.12 SM, dreng, 18 år, Nør-
resundby Gymnasium. 
’[Lektier]Dem kører vi også over nettet, så der-
for kører min computer også altid når jeg laver 
lektier så jeg lige kan kigge om er det nu det og 
det jeg skal læse.’ 46.32 SM, dreng, 18 år, Nør-
resundby Gymnasium. 
SM bruger ikke så meget netbank: ’Eftersom jeg 
ikke rigtigt har noget arbejde, så går det sådan 
stille og roligt med at jeg kan gå ind og konsta-
tere at min SU går ind en gang om måneden og 
sådan noget.’ 46.51 SM, dreng, 18 år, Nørre-
sundby Gymnasium. 
Mht. at læse blogs, kigge på tøj, spil og lign. 
på nette siger SM at det sker: ’Ikke lige når 
jeg kommer hjem, det er ofte når jeg er færdig 
med mine lektier, så lige og sidde og stene lidt 
rundt på nettet, så er det sådan nogle steder det 
foregår.’ 47.12 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
SM laver lektier så snart han lige har tjekket de 
vigtigste ting, indtil han bliver ukoncentreret, 
hvorefter han så kan stene lidt på nettet. 
’Jeg bruger kun facebook og MSN.’ 47.42 SM, 
dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. Dvs. 
ikke twitter mv. imens han laver lektier: ’MSN 
kører [imens jeg laver lektier] men facebook 
plejer jeg at lukke ned.’ 47.47 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
’Det er ikke så mange [der bliver skrevet med på 
MSN mens der bliver lavet lektier], ofte så er det 
sådan noget med at man lige kan høre nogen af 
de andre om de har lavet nogle af de lektier og 
hvordan de har gjort det og sådan noget.’ 48.04 
SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium.
’Det er ofte folk fra skolen af[der skrives med 
på MSN] men det sker ind imellem også at det 
er nogen fra svømning hvor man lige sidder og 
taler om diverse ting og sager.’ 48.13 SM, dreng, 
18 år, Nørresundby Gymnasium. 
SM taler typisk med en tre-fire stykker om 
dagen via MSN, og i et meget bredt tidsper-
spektiv: ’Det er meget forskelligt. Det kan være 
alt fra ti minutter til en time, man har sådan en 
samtale kørende.’ 48.31  SM, dreng, 18 år, Nør-
resundby Gymnasium. 
’Ofte så er det sådan at jeg hopper lidt frem og 
tilbage mellem at lave lektier og sidde på nettet.’ 
49.05 SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymna-
sium. 
Til hvad der da tjekkes siger SM: ’Så kommer 
man til at tænke på, ej det kunne også lige være 
at der var kommet nogle nyheder om nogle film 
eller noget, om der var kommet et nyt spil inde 
på de der forskellige hjemmesider. […] Det er 
sådan en som kino.dk som jeg plejer at kigge og 
biozonen.dk og så gratisting.dk og så et der hed-
der armourgames. Det plejer at være dem jeg 
går ind og kigger på.’ 49.34 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
Nogle gange ligger svømningen ind før lektie-
læsning, andre gange efter.
’Ofte så er min computer enten tændt hele 
dagen, men så slukker jeg den hvis jeg går ind og 
ser TV eller skal ud og have noget at spise. Men 
ellers så kører det bare.’ 50.19 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
’Ja ja jeg slukker den om natten. Den bliver 
senest slukket kl. 23 i hverdagene og i weeken-
den der er det meget forskelligt, alt efter om man 
er i byen eller sidder derhjemme eller.’ 50.38 SM, 
dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Jeg spiller ikke så meget [computerspil]over net-
tet, fordi jeg ikke helt synes jeg har den tid det 
kræver.’ 50.56 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
’De spil jeg spiller, det er sådan nogle strategispil 
og sådan noget [… ] for eksempel world of war-
craft og lignende spil, og det tager… sådan en 
bane den kan let komme til at tage en time og 
det er ikke altid lige at jeg har en time til lige at 
rykke ud og sige, så spiller vi.’  51.17 SM, dreng, 
18 år, Nørresundby Gymnasium. 
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’Så spiller jeg ofte singleplayer eller missioner 
eller sådan noget, hvor jeg sådan kan gemme og 
sige jeg har ikke mere tid og så gemmer jeg og så 
kan jeg gå væk fra det og så kan jeg starte det op 
igen hvor det sluttede.’ 51.32 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
’Det er meget forskelligt [hvornår jeg spiller], 
det kommer an på mine lektier og sådan noget, 
men ofte så bliver det ikke til så meget, så bliver 
det mest i weekenden jeg sidder og spiller det, 
eller en eller anden aften hvor jeg bare ikke kan 
få taget mig sammen til at få lavet mine lektier.’ 
51.51 SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymna-
sium. 
’Der om aftenen så er det ofte bare sådan en 
time, halv time, mens i weekenden så kan det 
godt gå ud og blive sådan en tre, fire timer.’ 52.05 
SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
Når SM spiller han over nettet spiller han ikke 
med kammeraterne, da de spiller nogle andre 
spil end han spiller. 
Derimod mødes SM med kammeraterne og 
spiller: ’Det er så det, i stedet for det, så mødes 
vi ind imellem og så sidder vi og spiller nogle spil 
sammen.’ 52.30 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
’Det sker sjældent [at de mødes for at spille], det 
sker en gang hver anden-tredje måned.’ 52.40 
SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Det er også forskelligt [hvor mange vi er når 
vi spiller sammen]om man bare er to der sæt-
ter sig sammen, eller om man er en otte, ni, ti 
stykker.’ 52.47 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
’Så er det jo en hel dag og en hel nat. Så er det 
bare at spille computer i rigtig lang tid.’ 53.03 
SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Det er sådan noget man aftaler, man aftaler 
det et godt stykke tid i forvejen fordi folk de skal 
jo have fri […] imellem en uge og en måned i 
forvejen. Og så har man så sin computer med 
og det og så sidder man så der hos en resten [af 
tiden].[…]vi kan godt nå at spille sådan en tre-
fire forskellige spil i løbet af sådan en aften, men 
vi spiller som regel altid sammen[…]på hver sin 
computer i en eller anden bane sammen.’ 53.53 
SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
Mht. at shoppe og handle på nettet siger SM: 
’Handle på nettet, det er mest sådan nogen ting 
hvor, computerspil og sådan noget, som man 
finder et ufattelig godt tilbud på nettet og siger 
det skal være det. Men det er sådan noget, det 
kigger, inden jeg køber det, så har jeg kigget 
meget på det i forvejen.[…]Så har jeg også været 
ude i byen og kigge lidt på det og sådan, hvad 
man kan få det til.’ 54.36 SM, dreng, 18 år, Nør-
resundby Gymnasium. 
’Oftest så køber jeg det der hvor det er billigst. 
Det er simpelthen bare prisen jeg går efter.’ 54.46 
SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Ofte så er det spil jeg har hørt om eller kender i 
forvejen. Og når jeg så har fundet frem til spillet, 
så begynder at finde ud af hvad koster det e for-
skellige steder. Og der er meget informationssøg-
ning som foregår inde på nettet, fordi mange af 
butikkerne der ligger inde i byen, der kan man 
i forvejen inde på nettet se har I spillet og hvad 
koster det ca.’ 55.12  SM, dreng, 18 år, Nørre-
sundby Gymnasium. 
Det er altså lige før man kan sige at SM køber 
produktet på nettet men henter det i byen. 
’Tøj og musik det vil jeg som regel altid gå ud i 
byen og købe. Jeg har købt noget tøj på nettet, 
men så er det fordi det har været noget specielt 
noget man ikke kan få ude i byen.’ 55.34 SM, 
dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
Det tøj som SM køber på nettet er: ’Ofte så er 
det sådan noget lidt mere specielt tøj, for eksem-
pel band t-shirts eller sådan noget jeg køber, når 
det er tøj.’ 55.52 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
I så fald køber han det inde på de konkrete 
bands hjemmesider. Det er dog kun i sådanne 
tilfælde at han køber tøj på nettet, ellers køber 
han det i byen. 
’Det er altid ude i byen [at jeg køber tøj].’ 56.13 
SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium.
 
SM henter ikke inspiration til tøjkøb på nettet, 
eller tjekker pris på nettet. 
’Som regel så plejer jeg, når jeg er ude i byen, at 
rende rundt fra de der tilbudsøer til tilbudsøer 
de har til at stå, for at så kigge efter tøjet der.’ 
56.32 SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymna-
sium.  
’Jeg har det sådan, at når jeg skal købe tøj, så 
har jeg det bedst med at man kan prøve og se 
det og mærke det, og man kan også prøve tøjet, 
fordi det har du jo lidt svært ved når det er over 
nettet. Og det føler jeg er en vigtig del af det at 
købe tøj, at være sikker på at du egentlig kan sik-
ker på at du kan passe det, altså det tøj man nu 
har købt.’ 57.01 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
Der er ikke andre ting SM køber over nettet: 
’Nej det er kun computerspil jeg køber over net-
tet.’ 57.17 SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gym-
nasium. 
SM brug af facebook: ’Ofte så er det til at følge 
med i, hvad sker der i mine venners liv, dem jeg 
ikke lige når at tale med hver dag. Sådan følge 
lidt med i hvad der sker.[…]Både nogen fra 
svømmeklubben der ikke lige har været til træ-
ning i nogen dage, så se, er de syge eller noget 
andet, eller nogen af dem man har gået i folke-
skole med eller, jeg har nogen venner, jeg har en 
ven der bor i Odense som jeg heller ikke lige taler 
alverden med.’ 57.59 SM, dreng, 18 år, Nørre-
sundby Gymnasium. 
SM skriver da med dem en gang om ugen, en 
gang om måneden. 
’Nogen af dem er mere ofte end andre, fordi 
dem har man snakket lidt mere med.’ 58.14 SM, 
dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
Det er lidt forskelligt hvordan SM skriver med 
vennerne over facebook, om det er på hin-
andens walls, i indboxen eller via chatten, en 
variation mellem de forskellige ting. 
’Ofte hvis jeg er på facebook, så kigger jeg lige 
altid lige igennem, hvem er på, og så trygger 
jeg så ind og ser om det er dem, og hvis der så 
er nogen jeg lige vil tale med, så går jeg ud og 
starter en chat med dem. Og hvis det er nogen 
hvor det sådan er, ’hej hvordan har du det, det 
er længe siden’, så er det bare at sende den på 
væggen. Men hvis det er sådan lidt mere privat, 
så plejer vi at sende det så andre ikke kan se det.’ 
58.53 SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymna-
sium. 
SM har lige under 200 venner på facebook. 
Heraf er ca. de 50 folk han ser dagligt, f.eks. 
fra gymnasiet. Derudover er der også mange 
fra svømning, hvor man har lært dem at kende 
ude til stævner mv.  
’Jeg tror de 50% [af mine venner på facebook]de 
er fra Aalborg og det er så de to svømmeklubber 
jeg går i og, eller fra de to svømmeklubber der 
ligger her i byen, og så fra folkeskolen og sådan 
noget. Så det er folk der bor omkring Aalborg 
og sådan noget og folk fra gymnasiet, og det 
er forskelligt hvor tit jeg ser dem, men dem fra 
folkeskolen, dem ser jeg ikke helt så tit, og dem 
fra gymnasiet, dem ser jeg så dagligt. Og ja, 
Interview: SM
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dem ude fra svømmeklubben, dem ser jeg også 
næsten dagligt.’ 1.00.10  SM, dreng, 18 år, Nør-
resundby Gymnasium. 
Dem SM snakker med på facebook er ikke de 
samme som dem han snakker med på Face-
book. 
’Jeg snakker mere sådan med dem der sådan bor 
længere væk på facebook end dem der går på 
skolen.’ 1.00.22 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
’Jeg bruger det [facebook] meget som et værk-
tøj til at holde kontakt ud til de venner der for 
eksempel bor i Odense og Århus og Esbjerg og 
sådan rundt omkring.’ 1.00.44 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
’[Vennerne fra skolen] dem snakker jeg ikke så 
meget med over facebook, det er mere hvis det 
er at folk de inviterer til altså en fest eller et 
eller andet, så bliver invitationen sendt ud over 
facebook. Det er mest det der sker.’ 1.00.55 SM, 
dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Det sker ikke alt for tit [at jeg er sammen med 
vennerne uden for skolen] på grund af det der 
svømning. At jeg svømmer så meget at det ofte 
tager mine aftener. Men det er mere i weekenden 
eller fredag eftermiddag.’ 1.01.19 SM, dreng, 18 
år, Nørresundby Gymnasium. 
SM mener helt sikkert at facebook gør det let-
tere at opretholde kontakten med venner man 
ikke ser så tit, bla. Fordi man ikke behøver 
at være logget på på samme tid for at kunne 
skrive til hinanden.
’Jeg ringer ikke særlig meget til folk, fordi.. ja at 
tale i telefon det siger mig bare ikke så meget. 
Så enten så smser jeg ellers så skriver vi over 
facebook. Og ofte så vil det være at skrive over 
facebook, for så er man ikke så bundet af hele 
tiden at være til stede.’ 1.02.24 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
SM mener godt at man kan tale om at man kan 
logge af til kommunikationen når man skriver 
over Facebook. 
’Du får også følelsen af når du skriver over face-
book, at du sådan hele tiden kan trække dig til-
bage. I stedet for at når det er mobiltelefon, den 
har du oftest altid på dig.’ 1.02.54 SM, dreng, 18 
år, Nørresundby Gymnasium. 
SM mener at mobiltelefonen er mest for-
pligtende: ’De fleste ved at man går med den 
[mobiltelefonen] hele tiden og den er tændt.’ 
1.03.10 SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gym-
nasium. SM siger om hans reaktionstid på en 
sms: ’Hvis det ikke er fordi de skriver når jeg er 
til træning, så svarer jeg inden for fem minutter.’ 
1.03.21 SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gym-
nasium. 
Hvorimod et svar på facebook: ’Så er det næste 
gang at jeg kommer på facebook at jeg svarer.’ 
1.03.24 SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gym-
nasium. 
’Jeg er ikke så afhængig af facebook og der kan 
også godt gå en dag uden at jeg lige logger der-
ind fordi jeg har travlt.’ 1.03.34 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
Hvorfor SM bruger nettet og ikke byen til at 
købe spil, snakke med vennerne mv, siger han: 
’Når man lige er hjemme så er det bare lettere 
lige at logge på nettet. Som en af mine venner 
skrev på hans msn på et tidspunkt; når man er 
der hjemme så er man alligevel afskåret fra ver-
denen men foran computeren så er du alligevel i 
hele verden fordi du kan komme i kontakt med 
alle. […]Så det er sådan en måde stadig at føle 
sig i en mængde på selvom man egentlig ikke 
har tid til at være inde i byen, fordi at man har 
nogle lektier eller noget man skal lave.’ 1.04.38 
SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
’[Det er] ikke sådan at jeg tænker bevist over at 
nu træder jeg ind i den her [virtuelle]verden, det 
er mere sådan at det er en naturlig del af det 
efterhånden at være hjemme. Og når man har 
brug for at slappe lidt af så lukker man så bare 
ned og sætter sig ind og ser noget tv eller film 
eller et eller andet.’ 1.05.04 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
Mht. MSN kan der godt gå lidt længere tid 
inden SM svarer hvis han eksempelvis lige er 
i gang med at skrive et eller andet. SM logger 
af det hele hvis han har svært ved at koncen-
trere sig når han eks. laver lektier. Dette sker 
dog meget sjældent, det er mest når der skal 
laves afleveringer. 
’[Hvis jeg rigtigt skal koncentrere mig] så log-
ger jeg af det hele og siger, så skal jeg lave lek-
tier.[…]det sker meget sjældent. Det er ofte når 
det sådan virkelig er afleveringer der skal laves.’ 
1.05.40 SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gym-
nasium. 
SM mener helt sikkert at han bruger mest tid 
på nettet i forhold til i byen: ’De der torsdage og 
fredage [hvor jeg oftest er i byen] der er det bare 
en hurtig tur ind til byen og så skal man hjem 
og lave lektier eller sådan noget….’ 1.06.04 SM, 
dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium.
Det er for SM særligt tiden der gør at han ikke 
bruger byen så meget, især fordi han føler sig 
presset med mange lektier i 3.g og derfor bliver 
turene ind til byen ofte bare til nogle små ture. 
’Jeg føler ikke jeg har tiden til at sige, hele den 
eftermiddag der tager jeg ud i byen, fordi man 
altid har de der tre afleveringer hængende over 
hovedet ud over alt det andet der lige skal laves.’ 
1.06.45 SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gym-
nasium. 
Mht. at møde nye mennesker, så er det ikke 
noget SM gør på nettet: ’På facebook og sådan 
noget, der er det mest dem man kender i forve-
jen jeg holder kontakt med, så nye mennesker 
det er kun ude i byen at jeg møder dem, eller 
steder man kommer ud med skolen at jeg møder 
dem’ 1.07.17 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
Tre www som bruges oftest: facebook, svøm.
dk(dansk svømmeunions hjemmeside som SM 
ofte tjekker for nyheder), kino.dk
Tre www som der bruges mest tid på:facebook, 
kino.dk,dr.dk
Lektier på lectio tjekkes som oftest 1-2 gange 
om dagen hvor SM blot kigger hvad der skal 
læses til dagen efter.
Mht. hans store forbrug af Kino.dk: ’Jeg går 
egentlig ikke særlig meget i biografen men jeg 
kan godt lide film og jeg kan godt lide sådan at 
holde mig orienteret om filmens verden og hvad 
kommer der for nogle film.’ 1.08.32 SM, dreng, 
18 år, Nørresundby Gymnasium. 
’Jeg ser filmene men så går jeg ud og køber fil-
mene. […]Dem [filmene]køber jeg som oftest 
nede i stereostudio.’ 1.08.55 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
SM køber ikke filmene på nettet og det er fordi 
han synes det er rarest at kunne gå ned at kigge 
i butikken og synes også at det er vigtigt, det at 
kunne føle ved produktet. Som regel har han 
dog inden han køber dem, været på nettet og 
tjekke hvor produktet ca skal ligge i pris. Selv 
om SM godt kan lide de nye film så er det ofte 
de lidt ældre tilbuds film han går efter.
Om SMs brug af internet/byen i fremtiden 
siger han: ’Jeg tror alligevel aldrig helt at inter-
nettet vil kunne erstatte det der sociale fælles-
skab som man han når man er sammen med 
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mennesker.’ 1.10.08 SM, dreng, 18 år, Nørre-
sundby Gymnasium. 
SM siger at det at skrive over facebook eks. 
Aldrig vil blive det samme som at møde men-
nesker face to face for ham: ’Det [at skrive sam-
men online og at mødes fysisk] vil der stadig 
være meget stor forskel på, og så tror jeg sta-
digvæk at jeg vil foretrække at mødes med dem 
fysisk.’ 1.10.18 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
Men SM mener at MSN, facebook mv. allige-
vel bliver en form for erstatning for det fysi-
ske møde som følge af mangel på tid, det er 
en måde på: ’stadig at have lidt kontakt med 
omverdenen i stedet for bare at sidde i sit eget 
lille lukkede rum.’ 1.10.42 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
De folk som SM skriver med online er dog folk 
han stadig vil mødes med fysisk, det er folk 
han kender godt og ikke kun perifært. 
’Det [Facebook] er godt til lige at få opretholdt 
kontakten med nogen man måske ikke lige har 
fået set så meget på det sidste, eller også dem 
man kender der ikke lige bor her omkring Aal-
borg.’ 1.11.20 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
Mht. at handle på nettet/i byen i fremtiden 
siger SM: ’Det tror jeg, jeg vil blive ved med, 
at købe det i butikken, fordi der er alligevel en 
anden følelse ved at gå ud og købe det, i forhold 
til bare at sidde derhjemme og så kan man også 
komme ud og få snakket lidt med vennerne, med 
mennesker når man kommer ud.’ 1.12.01 SM, 
dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
 [atmosfære]
’For mig, der en atmosfære det vil sige, at der er 
sådan en hyggelig stemning på grund af bygnin-
gerne, men det betyder alligevel ikke så meget 
som den stemning der bliver skabt af at der er 
mennesker, at der er sådan en eller anden sum-
men og at der sker noget hele tiden, og der er liv 
og en pulsering og det er sådan nok det der bety-
der mest for mig ved byens atmosfære.’ 1.12.46 
SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
Mht. tilstedeværen af mennesker: ’Det kan 
også bare være det, at hvis man har været der-
inde alene og går en tur ned igennem Algade 
eller Bispensgade og så det at der er alle de der 
mennesker omkring en og at der sker så meget 
og den atmosfære.’ 1.13.06 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
’Menneskerne kan godt skabe dårlig atmosfære 
men det er ikke sådan noget jeg oplever, fordi 
ofte så folk de er jo inde i byen der for at hygge 
sig eller fordi de lige skal hente noget eller sådan 
noget, og det synes jeg er med til at opbygge en 
positiv atmosfære, fordi folk de tager det som 
regel stille og roligt.’ 1.13.31 SM, dreng, 18 år, 
Nørresundby Gymnasium. 
’Ja jeg synes det er vigtigt at der er sådan en god 
atmosfære, at der er en hyggelig stemning i for-
hold til at det hele er hektisk og stresset’ 1.13.47 
SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium.
 
Der er dog også steder i Aalborg som SM ople-
ver som hektiske: ’Sådan noget, et sted som 
banegården og nede ved alle busstoppestederne 
nede ved Kennedy og sådan noget, det kan godt 
være lidt hektisk, for der skal folk jo nå og fra 
det ene sted til det andet sted men ellers synes jeg 
ikke Aalborg er så hektisk.’ 1.14.09 SM, dreng, 
18 år, Nørresundby Gymnasium. 
Det er dog ikke fordi SM mener at steder som 
Kennedy og banegården har en dårlig atmo-
sfære, men: ’Nej men det er bare en anden 
atmosfære, og den er sådan lidt mere hektisk at 
opholde sig i, sådan bare ikke helt så behagelig 
som den der atmosfære der er nede i midtbyen.’ 
1.14.35 SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gym-
nasium. 
Det er dog ikke noget som gør at SM direkte 
undgår disse områder, de er bare anderledes. 
Om atmosfæren kan fremme eller hæmme 
SMs brug af byen nu og i fremtiden, svarer SM: 
’Altså hvis du begynder at få sådan en meget 
dårlig atmosfære med dårlig stemning og er 
meget utryg, så vil det helt klart være noget der 
vil kunne afholde mig fra at søge ind til byen.’ 
1.15.20 SM, dreng, 18 år, Nørresundby Gym-
nasium. 
Det vil eksempelvis være sådan noget som 
bandekrig der vil kunne gøre at SM ikke ville 
komme i byen – og så vilde udsalg!
’Der er en forskel på atmosfæren, for eksempel 
nede i de små gader med de små huse i forhold 
til inde i midtbyen, så man kan sige det er to for-
skellige situationer hvor man opholder sig der, så 
det er ikke kun menneskerne men bygningerne 
har også en eller anden funktion.’ 1.16.31 SM, 
dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium. 
Mht. om byen er renholdt og velholdt siger SM: 
’Jeg tror som de fleste, så kan jeg godt lide at der 
ikke er sådan overrodet og decideret ulækkert, 
så det gør jo at man får en mere positiv oplevelse 
og at man gerne nok vil søge her ind igen, at der 
er sådan rent og velholdt. Også sådan i forhold 
til hvis der var grimt og snusket.’ 1.17.17 SM, 
dreng, 18 år, Nørresundby Gymnasium.
 
Der er ikke steder SM undgår fordi de ikke er 
ren- eller velholdte, snuskede. Han synes Aal-
borg generelt er en ren by. Atmosfæren er dog 
meget vigtigere end det.
[grøn beplantning]
’I det omfang jeg bruger byen, der har det ikke 
sådan den helt store betydning, ikke andet end 
at det jo altid er rart at der altid er en blomst 
eller en plante, et eller andet sted, men det er 
ikke sådan at det behøver at være helt grønt det 
hele, fordi jeg kommer altså i byen for at være i 
byen.’ 1.18.31 SM, dreng, 18 år, Nørresundby 
Gymnasium. 
Om der er træer eller lignende, er ikke rigtigt 
noget SM tænker over eller kigger på når han 
er i byen: ’Det er ikke rigtig noget jeg tænker 
over, andet end at det jo nok er godt for miljøet 
med nogle træer.’ 1.18.48 SM, dreng, 18 år, Nør-
resundby Gymnasium. 
For SM har det dog ingen betydning for stem-
ningen. 
Hvis byen blev mere grøn siger SM om hans 
forventede brug af byen: ’Hvis den indre bys 
funktioner var det samme tror jeg det vil være 
det samme, men jeg vil ikke det som et direkte 
grønt område.’ 1.19.37 SM, dreng, 18 år, Nør-
resundby Gymnasium. 
Der er for SM ikke nogle steder der bliver prio-
riteret fordi de er grønne, café eller plads vil 
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Attraktive byrum:
00.00 JF: Første tema attraktive og ikke attrak-
tive byrum i Aalborg (tuscher)…
01.00 SWR: Er det her den nye havnefront er?   
JF: Det er Jomfru Ane Parken med græsarealet 
der er der ja.
SWR: Okay. Det (Jomfru Ane Parken) er nok 
det ene og Algade den anden.
JF: Hele Algade eller den del (hun udpegede på 
Kortet)?
SWR: Den del… eller nej, vi kan nok godt gå 
herned til… Og den sidste er Aalborghallen.
JF: Kan du fortælle lidt om hvad det er ved, 
for eksempel, Jomfru Ane Parken der gør den 
attraktiv?
SWR: Den (Jomfru Ane Parken) er god her om 
sommeren, hvor man kan sidde der med sine 
veninder og snakke lidt. Inde i byen er der jo 
ikke så mange steder, hvor man kan sidde ufor-
styrret, men det kan man dernede.
02.00: JF: Så du kommer der med veninderne?
SWR: Ja for det meste. 
HH: Hvad betyder uforstyrret?
SWR: Det betyder at der ikke er busser, at der 
ikke er al den larm og at der ikke er mennesker 
der går forbi en hele tiden… Det er nok også det 
at der er et grønt areal man kan sidde på og så 
er det også et meget stille område.
HH: Igen – angående ”uforstyrret”. Du nævnte 
tre forskellige ting, hvad er vigtigst?
SWR: Uforstyrret?
HH: Du nævnte, blandt andet, larmende biler 
og mennesker der går forbi…
SWR: Nåeh af det? Det er nok (uforstyrret)for 
larmen fra bilerne… 
JF: Du udpegede også Algade, hvordan kan det 
være?
SWR: Det er fordi man kan shoppe – og det kan 
alle piger jo nok godt lide – og der er nogle gode 
butikker.
03.00: JF: Så det er den gade du benytter mest 
når du er ude og shoppe?
SWR: Jeg benytter nok også Bispensgade, sådan 
nogenlunde lige meget, men jeg tror jeg køber 
mere i Algade og Bredgade.
JF: Okay, så det er på grund af butikkerne?
SWR: Det er på grund af butikkerne ja.
HH: Så spørger jeg lige igen. Hvorfor Algade?
SWR: Jamen det er jo fordi der er en masse 
shoppe-muligheder.
HH: Hvad er det der trækker i dig?
SWR: Det er sådan noget som ”Loftet” og 
”Matas” og ”Rubber Duck” (butikker) og så 
videre…
HH: Henvender den (gaden) sig til sådan nogle 
som dig, eller er det en gade for alle?
SWR: Jeg synes det er en gade for alle. Jeg bruger 
den ligeså meget med min mor som jeg gør med 
mine veninder… og min far for den sags skyld.
04.00: HH: Men er det et attraktivt sted at være 
på samme måde som, for eksempel, Jomfru Ane 
Parken?
SWR: Det har lidt mere et formål når man er 
der (Algade-Bredgade), når man netop skal ud 
og shoppe, der er måske lidt mere gang i den, 
og der har man måske heller ikke noget imod at 
man bliver forstyrret af andre mennesker og af 
larm omkring en.
JF: Har det noget at gøre med atmosfæren, at 
det er et sted med mennesker, så man kigger på 
mennesker?
SWR: Ja. Det gør man når man er på café, eller 
bare går på gaden og ser nogen man kender eller 
kigger efter om der er nogen man kender i det 
hele taget.
HH: Og hvad giver det dig? Kan du prøve at for-
tælle om det?
SWR: Så får man snakket med nogen som man 
måske ikke har snakket med i lang tid, eller man 
finder nogen fælles bekendte, når man går sam-
men med en veninde derinde (i gågaden) og så 
aftaler man at gå sammen i stedet for at gå hver 
for sig.
HH: Og det sker ofte deroppe i Algade?
SWR: Ja det synes jeg.
05.00: JF: Det sidste rum du tegnede ind var kul-
turcentret (Aalborg Kongres- og kulturcenter). 
Hvordan kan det være?
SWR: Det er fordi at det (Aalborg Kongres- og 
kulturcenter) benytter jeg ofte, hvis der er nogle 
musicals, eller hvis det er messer – det har jeg 
også været på en del. Og så har jeg også et job, 
der gør at jeg skal ind og arbejde der nogen 
gange.
JF: Okay, så det er altid med et formål eller i for-
bindelse med en event?
SWR: Ja det er altid med et eller andet formål, 
hvis jeg kommer der.
HH: Hvilke formål?
06.00: SWR: Jamen, det kan være, hvis der er 
en musical eller, hvis der er en messe. Så kan jeg 
godt lide at tage ind og se det. Og så kommer jeg 
der også med det formål, at jeg tit arbejder på 
messerne.
HH: Men når du siger attraktiv, så er det to for-
skellige måder tingene kan være attraktive på 
er det her så det tredje? (her refereres til de to 
foregående beskrevne attraktive byrum der er 
meget forskellige i deres måde at være attraktive 
på) Kan du ikke prøve at fortælle noget mere om 
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SWR: Aalborg Kongres- og Kulturcenter er 
attraktivt fordi det har nogle kulturelle tilbud, 
hvor man kan komme ind og opleve en masse 
ting, hvorimod Algade har mere det formål at 
man kan shoppe, og man kan møde en masse 
mennesker eller spejde efter en masse menne-
sker. Havnen er mere til når man skal slappe af 
og bare hygge sig med nogle veninder.
JF: Hvis du skulle prøve at sætte nummer fra 
1-3, hvilke af de tre byrum er mest attraktive?
07.00: SWR: Det mest attraktive er den nye 
havnefront. Det andet mest attraktive må være 
Algade. Det tredje mest attraktive, det er Aal-
borghallen (AKKC).
JF: Vi hopper videre til, hvilke byrum du finder 
er mindre – eller de mindst - attraktive, og der 
vil vi også gerne have du udpeger tre.
HH: Så mens du tænker over hvilke det kunne 
være, kan du måske forklare hvad du mener et 
byrum er?
SWR: Byrum. Det kan, for eksempel, være Aal-
borg Stadion og det kan være Kildeparken – et 
sted, hvor man kan opholde sig…
Jeg tror det mindst attraktive sted man kan 
være, det må være Vesterbro, på grund af trafik-
ken der og larmen derfra.
08.00: JF: Er det hele Vesterbro, eller den der 
specifikke del af Vesterbro? (hentyder til SWRs 
markering på kortet)
SWR: Det er den specifikke del af Vesterbro.
HH: Kan du ikke prøve at fortælle, af hensyn til 
interviewet, hvor det går fra?
SWR: Det mindst attraktive sted (på Vesterbro) 
starter allerede nede ved Atletik Stadion og fort-
sætter helt op til lige før Limfjorden. Og det er på 
grund af larmen.
JF: Det er simpelthen på grund af larm. Kan der 
Vesterbro
være andre ting?
SWR: Nej jeg tror mest det er trafikken der gør 
at det ikke er attraktivt for mig.
HH: Og det næste mindst attraktive sted?
SWR: Det næste mindst attraktive sted må være 
Kildeparken.
JF: Hele Kildeparken?
09.00: SWR: Det er hele Kildeparken ja.
HH: Det kan da godt være at der er nogle steder 
i Kildeparken der er særligt uattraktive…
SWR: Jeg tror, især, det er nede ved Kennedy 
Arkaden der er mindst attraktivt i Kildepar-
ken. Især på grund af, at man hører en masse 
dårligt om det, og jeg tor at man måske føler sig 
lidt usikker, når man er dernede. Simpelthen på 
grund af at der er mange hjemløse der sidder 
dernede, og man hører om, at der er mange der 
tager stoffer dernede.
JF: Kan vi få dig til at markere på kortet med 
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et kryds?
SWR: Ja det er her på kortet.
10.00: JF: Men det er på grund af rygter?
SWR: Det er på grund af rygterne, og på grund 
af nyhedsindslag man har set på fjernsynet som 
gør, at jeg ikke bryder mig om at komme der-
nede – specielt ikke om aftenen.
HH: Men er der sket nogen ting dernede for dig?
SWR: Jeg har en veninde som er blevet voldtaget 
dernede og det har nok også forværret det for 
mig… (hendes negative billede af Kildeparken)
JF: Så du kommer der slet ikke eller bevæger dig 
igennem den?
SWR: Jeg har sjældent bevæget mig igennem 
den, og hvis jeg har, har det altid været sammen 
med andre. Og jeg kunne ikke finde på at gøre 
det om aftenen, med mindre det var sammen 
med andre.
JF: Og det sidste mindst attraktive rum?
11.00: SWR: Den synes jeg er lidt sværere… Jo 
Kennedy Arkaden. Kennedy Arkaden har jo et 
skidt rygte, ikke mindst i medierne, hvor man 
hører om at der holder bander til dernede. Og 
så er det også et sted, hvor jeg egentlig synes er 
lidt kikset opført. Jeg synes ikke at det (Kennedy 
Arkaden) har noget formål udover, hvis man 
skal med bussen eller med toget. Det ligger for 
langt fra resten af Aalborgs shoppingmuligheder.
JF: Gør du brug af Kennedy Arkaden?
SWR: Jeg har gjort brug af Kennedy Arkaden, 
da jeg boede ude i Dall Villaby og skulle med 
bussen om morgnen, og efter skole, når jeg skulle 
sidde og vente på bussen.
HH: Hvad oplevede du der?
SWR: Man oplever tit at der er en masse unge 
der sidder i Kennedy Arkaden og bare hænger 
ud og måske er lidt forstyrrende og godt kan 
virke lidt skræmmende – især over for de ældre.
12.00: SWR: Men jeg har nu aldrig oplevet 
noget selv, som har gjort at jeg har fået et dårligt 
indtryk af det (miljøet ved Kennedy Arkaden). 
HH: Vi skal også lige have dem nummereret (de 
værste steder fra 1-3).
SWR: Ja. Kennedy Arkaden er det værste…
HH: Nå det er det værste?
SWR: Ja
HH: Den er værre end Vesterbro?
SWR: Ja den er værre nu jeg tænker over det… 
Og så må Kildeparken faktisk blive nummer 2, 
og Vesterbro nummer 3.
HH: Kan du ikke lige sige det igen af hensyn til 
interviewet:
SWR: Kennedy Arkaden er det mindst attrak-
tive, Kildeparken er den anden mindst attrak-
tive og Vesterbro er den 3 mindst attraktive.
HH: Før snakkede vi om at formålet (ved ste-
der) gjorde at det kunne være mere eller mindre 
attraktivt. 
13.00: Er der andre ting hvis du skulle tænke 
over det? Hvad med menneskene? Dem snakker 
du jo meget om…
SWR: Ja altså menneskene spiller en rolle i for-
hold til om man kan lide at være et sted eller ej. 
Og det tror jeg betyder meget især for Kennedy 
Arkaden og Kildeparken, hvor jeg hovedsageligt 
har nævnt at det er menneskene der gør at jeg 
ikke kommer der.
HH: Hvad er vigtigst i din vurdering af de 
attraktive eller uattraktive rum? Er det deres 
lokalisering? Om det er en park - eller ikke en 
park? At de har et formål? Eller er det menne-
skene?
SWR: Jeg tror faktisk at det er menneskene. Jeg 
snakkede jo også om at på havnen der kommer 
jeg også, fordi der er nogle mennesker jeg godt 
kan lide at være sammen med. Og shoppe, det 
gør man jo også tit sammen med mennesker. Så 
det er nok selskabet og menneskene…
14.00: JF: Så de er mere attraktive de menne-
sker som kommer i de rum som du har markeret 
med grøn tusch?
SWR: For mig er de mennesker mere attraktive.
HH: Hvad er det for nogen mennesker der gør 
de her rum attraktive?
SWR: Det er jo nok for det første at min 
omgangskreds trives i de rum, og måske ikke så 
meget nede i Kennedy Arkaden eller i Kildepar-
ken. Og så er det måske også at der er forskellige 
mennesker i de rum, frem for at det måske er en 
flok af de samme.
JF: Så du føler at det er de samme typer der sid-
der nede i Kennedy Arkaden og i Kildeparken?
SWR: For sådan at putte det helt på spidsen. Ja.
15.00: HH: Er der nogen ting I piger i din gruppe 
kan lave nede ved havnen, som I ikke kan lave 
alle mulige andre steder? Har det noget med 
indretningen at gøre? Hvordan kan det være at I 
ender op dernede?
SWR: Altså for det første så er det jo en meget 
flot havn der er blevet lavet, og for det andet, 
så er det også meget harmonisk og skønt bare 
at kunne sidde og kigge ud over vandet. Når 
man bor i en by som Aalborg som jo egentlig er 
en storby og hvor der er meget trafik og der er 
mange forstyrrelser, så er det dejligt med en lille 
adspredelse. 
HH: Men hvad er det vigtigste?
SWR: Det vigtigste, det er nok at det er flot 
designet, og at det er et flot og attraktivt område.
[kønsforskellig brug]
16.00: JF: Det andet tema handler om at drenge 
og piger bruger byen forskelligt. Og vi vil gerne 
høre, hvordan du, som pige, bruger byens rum 
og parker. Er det noget du planlægger når du går 
ud, eller er det mere impulsivt at du har lyst til 
at gå en tur i byen?
SWR: Oftest planlægger jeg, hvad jeg skal når 
jeg går ud. Jeg laver oftest aftaler i forvejen med 
bekendte, venner eller familie. Det er sjældent at 
jeg bare går ud for at gå en tur.
HH: Hvad er sjældent?  Én gang om måneden?
SWR: Det er, for eksempel, hvis der pludselig bli-
ver godt vejr og jeg synes jeg skal ud og gå en tur. 
Men jeg ved ikke om jeg kan sætte noget deci-
deret antal på det, men det er nok et par gange 
om måneden.
17:00 HH: Men det planlagte, hvordan foregår 
det?
SWR: Oftest er det bare en sms eller via en sam-
tale i skolen, hvor man aftaler at mødes. Ellers 
har jeg måske planlagt dagen før at, nu skal jeg 
ned og handle ind eller et eller andet.
HH: Der var noget med en sms, men kan der 
være mere og hvordan ligger de situationer – 
hvor lang tid går der fra I aftaler noget til I kom-
mer ud i byen?
SWR: Der Kan gå alt fra 1 time, 3 timer og 10 
minutter før man mødes med en man kender. 
Det kan være jeg ringer før jeg går ned i byen og 
spørger min veninde: ”Er du inde i byen?” Eller: 
”Kommer du ikke ned til mig?”.
HH: Er det skolesituationen vi snakker om der?
SWR: Nej det kan også være, hvis jeg, for eksem-
pel, var ude og købe ”Fars Dag” gave og tænker 
at det gider jeg ikke gøre alene, og så ringer jeg 
til en veninde.
18.00: Og hun var tilfældigvis også i byen, og så 
gik der ikke mere end ti minutter før vi mødtes.
HH: Hvad med dagen før? Hvornår planlægger 
du dagen før?
SWR: Hvis det er i hverdage, så planlægger jeg 
det oftest dagen før, enten over sms eller bare 
med mig selv, at, nu skal jeg lige nå ”det og det” 
og jeg skal ned i byen og/eller mødes med nogen. 
Det planlægger jeg oftest dagen før... Eller nogle 
dage i forvejen også.
HH: Det er der ikke meget spontant i…
SWR: Nej det er rigtigt sagt. 
HH: Hvad er det der er rigtigt sagt?
SWR: Det er rigtigt at, jeg er ikke så spontan til 
at komme ned i byen… Det er meget sjældent 
jeg går spontant ned i byen.
HH: Det lyder ikke som om du er alene derinde.
SWR: Jeg kan sagtens være alene i byen, men 
oftest er jeg nok med familie eller venner i byen.
19.00: HH: Kan du sætte nogle procenter på det?
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SWR: Det er nok 70/30% med familie eller ven-
ner.
JF: Når du går alene i byen. Hvad kan det være 
for?
SWR: Hvis jeg går alene i byen, så er det, blandt 
andet, for at handle ind, eller fordi jeg lige skal 
ned og købe et eller andet som jeg har tænkt på 
i lang tid.
JF: Du var lidt inde på det før i forbindelse med 
havneparken. Men har – eller hvordan har ind-
retningen af byrummene (flader, facader, eller 
hvad der sker i rummene) nogen indflydelse på, 
hvordan du bruger byen?    
SWR: Det spiller en rolle, hvordan designet eller 
omgivelserne omkring en er i forhold til, hvor 
man vælger at gå hen. Hvis Aalborg var ved at 
falde sammen, ville man nok i højere grad tage i 
Friis Centret eller i Storcentret. 
20.00: Men fordi vi netop har sådan en flot by, 
så vælger jeg ofte at opholde mig udenfor når jeg 
går ud og shopper.
JF: Har det nogen betydning for, hvordan du 
bevæger dig i byen? Er der for eksempel nogle 
bestemte områder du vælger fra, fordi du hellere 
vil gå af en anden vej – fordi det ikke er flot?
SWR: Nej det har ikke nogen betydning for mig 
i forhold til hvilken rute jeg vælger, at det ikke 
er flot.
HH: Men hvor kommer så det der flot ind, og 
hvad er flot?
SWR: I Aalborg er der en masse gamle bygnin-
ger som er flotte, men samtidig er der også en 
masse moderne bygninger, og jeg tror at hvis 
noget er flot og noget er attraktivt, så føler man 
sig automatisk mere tryg i det område.
21.00: JF: Har tilstedeværelsen af andre men-
nesker nogen betydning for hvordan du bevæ-
ger dig igennem – og bruger byen? Går du for 
eksempel efter steder med mange eller få men-
nesker?
SWR: Jeg kan bedst lide at der er mange menne-
sker der, hvor jeg opholder mig i byen. Men det 
har ikke nogen decideret betydning udover at jeg 
selvfølgelig ikke bevæger mig steder hen, som for 
eksempel Kildeparken.
HH: Er der forskel på de her mennesker der er 
til stede? Spejler du og dine veninder jer i andre 
mennesker?
SWR: Jeg tror helt sikkert at man spejler sig i 
andre mennesker. Når du vælger at gå ind i en 
butik har du helt sikkert også i tankerne at: ”der 
går nogen der er ligesom mig” eller: ”der går 
nogen der slet ikke er ligesom mig”. 
22.00: Og det kan da godt have en betydning 
for hvor man, for eksempel, vælger at gå i butik 
henne, eller hvor man vælger at opholde sig.
HH: Fortæl lidt mere om det:
SWR: Jamen, for eksempel, kunne jeg nok ikke 
finde på at gå ind i en butik der er meget hip-
pietøj i, fordi det generelt ikke er det som jeg eller 
mine veninder går i.
HH: Nu valgte du at beskrive det der med at 
være sammen med nogle andre i en butik. Gæl-
der det samme ræsonnement i byrum som, for 
eksempel, Nytorv?
SWR: Nej. Generelt betyder det ikke så meget 
for mig om der står hippier eller emo’er eller 
hvem det nu kan være. Så lang tid jeg bare har 
nogen jeg har noget til fælles med.
23.00: HH: Men hvis de ikke var der?
SWR: Hvis de ikke var der ville det nok heller 
ikke være så sjovt at gå der. Så ville det være 
meget ens mennesker der var til stede og det er 
jo heller ikke sjovt i længden.
HH: Snakker I om andre mennesker når I går 
rundt i byen?
SWR: Ja vi snakker om andre mennesker, men 
oftest om nogen vi kender hvis vi ser dem.
HH: Hvordan fungerer de mennesker der er i 
byen? Ligesom et tapet?
SWR: De mennesker der er i byen, dem bruger 
man til at spejle sig i, og de er da også lidt et 
publikum for os og hinanden.
HH: Prøv at sige det igen
24.00: SWR: De (menneskene) er også et pub-
likum for os.
[beskyttelse mod vold og kriminalitet]
JF: Føler du dig nogen gange ubeskyttet eller 
utryg i Aalborg, når du bevæger dig i midtbyen?
SWR: Jeg kan godt føle mig utryg eller ubeskyttet 
om natten hvis jeg er på vej hjem fra byen, eller 
hvis det er sent på aftenen og jeg kommer et eller 
andet sted fra og skal hjem.
JF: Har det nogen betydning hvilke typer men-
nesker der er i de rum du bevæger dig i?
SWR: Nej det har egentlig ikke nogen betydning, 
hvilke mennesker der er, det er bare en generel 
utryghedsfølelse.
25.00: HH: Har i været inde på at tegne en 
typisk tur i byen?
JF: Ja vi har været kort inde på det. Det kunne 
være interessant at se. Du bor inde i byen ikke?
SWR: Ja
HH: Kan vi ikke lige få en prik på det? Der er 
to ture vi gerne vil have. Det ene er en tur hjem 
fra byen om aftenen, og det andet er en typisk 
shopping tur.
SWR: Jeg bor i Danmarksgade, lige ved siden af 
Boulevarden.
JF: Og når du har været i byen i Jomfru Ane 
Gade, for eksempel, er der en bestemt rute du 
plejer at tage, eller er det tilfældigt?
SWR: Jeg tager en bestemt rute, og oftest er det 
den der er flest mennesker på.
JF: Kan du beskrive ruten i ord, samtidigt med 
du tegner den ind?
26.00: SWR: Jeg har været oftest i Jomfru Ane 
Gade eller Vesterå, og jeg starter med at gå ned 
af Gravensgade. Så går jeg ned af Algade, og så 
følger jeg Boulevarden og så bor jeg lige på hjør-
net (af Boulevarden og Danmarksgade). 
JF: Okay, kan vi få dig til at kalde den rute 1 og 
tegne et 1-tal. (SWR tegner) Hvorfor vælger du 
den vej?
SWR: Jeg vælger den vej fordi der, for det første, 
er mennesker omkring mig og for det andet fordi 
at, jeg oplever at det oftest er der politiet passerer 
igennem om natten.
JF: Har det nogen betydning, hvordan rummene 
er? Om det er store eller små rum?
27.00: SWR: Det betyder noget for mig at det 
er en stor vej jeg går på og ikke en lille vej med 
mange gyder.
JF: Hvad med belysning, er det noget du tænker 
over?
SWR: Ja jeg kan bedst lide at der er belysning 
om natten fordi at, så føler jeg mig mere tryg, og 
jeg føler at andre mennesker også bedre kan se 
mig, hvis der skulle ske et eller andet med mig.
JF: Er der noget ved indretningen af by- og 
parkrum som gør at du føler dig mere eller min-
dre beskyttet i dem?
SWR: Nej. Jeg synes at Aalborg by er utroligt 
åben og det er nogle store veje. Jeg tror ikke 
umiddelbart at der er noget der ville gøre at jeg 
følte mig mere sikker… Det skulle lige være, hvis 
der var mere patrulje (politipatrulje) gennem 
byen om natten, og at der var nogle frivillige 
som gik om natten og holdt øje med at om folk 
kom godt hjem.
28.00: HH: Hvad er vigtigst?
SWR: Politi er nok det vigtigste og det andet er 
det andet vigtigste…
JF: Hvad kan gøre at du føler dig ubeskyttet?
SWR: Hvis jeg går igennem en lille smal gade, 
hvor der ikke er noget lys og det er om natten, så 
kan jeg godt føle mig ubeskyttet.
HH: Men indtil nu har du mere snakket om folk 
end om rum, men nu hvor det handler om at 
være beskyttet taler du pludselig om rum. Er det 
fordi du er sød ved os eller er det rigtigt det du 
siger? Er det rummene der lige pludselig betyder 
noget?
SWR: Det betyder helt klart noget for mig med 
rummene – om det er en lille vej jeg går på og 
uden andre mennesker også, fordi jeg ikke kan 
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lide tanken om at skulle være alene i mørket.
29.00: HH: Når vi taler om attraktive rum, så 
lader det ikke til at rummet betyder så meget 
for dig, der er det mere menneskene. Men når 
du taler om uattraktive og ubeskyttede rum, så 
begynder rummenes fysiske udformning at fylde 
noget i verden der. Er det sådan det hænger 
sammen?
SWR: Jeg synes det hænger meget godt sam-
men… Jeg synes helt klart at rummenes udform-
ning har en betydning når man snakker om 
usikkerhed fordi, at der er en risikofaktor ved at 
gå hjem om natten og der ikke er noget lys, og 
du går på en lille vej, hvor der ikke kan komme 
nogen politibetjente eller noget – og så bliver du 
lige pludselig rykket ind i en gyde.
HH: Så hvordan skal det være (rummene) for at 
give dig en tryghedsfølelse?
30.00: SWR: De skal være åbne og der skal være 
lys og så skal den (gaden) også være så befolket 
at der kommer andre mennesker på det her tids-
punkt (om natten). 
HH: Jamen så vender jeg lige tilbage til den der 
attraktivitet. Er det rigtigt at for at et rum skal 
være attraktivt handler det mere om menne-
skene end den fysiske udformning?
SWR: For mig betyder menneskene mere end 
rummets udformning…
31.22: JF: Jeg tror lige vi hopper lidt tilbage til den 
der med ruterne, for nu fik vi dig til at tegne den 
rute ind som du går når du skal hjem fra byen 
(om natten). Jeg kunne egentlig også godt tænke 
mig at se en typisk rute, når du nu skal bruge 
de rum du tegnede ind tidligere (de attraktive). 
Hvad er, for eksempel, en typisk shopping tur, og 
hvor starter og slutter den (beholder den blå og 
kalder ruten for ”rute 2”)?
32.00: SWR: En typisk shoppingtur ville være, 
hvor jeg starter hjemme ved mig selv og går ned 
ad Danmarksgade til Boulevarden og op ad 
Boulevarden. Og fordi at Algade ligger tættest 
på vil jeg gå ned af den først og fortsætte ned ad 
Bredgade og måske lige det første stykke af Nør-
regade. Derefter vil jeg vende om igen og bevæge 
mig nedad mod Bispensgade.
JF: Så du fortsætter helt ned ad Bispensgade?
SWR: Ja jeg fortsætter helt ned ad Bispens-
gade…
JF: Hvor hen til?
SWR: Helt ned til enden…
33.00: JF: Helt ned til tyren?
SWR: Nej det gør jeg faktisk ikke. Jeg slutter nok 
ved Gravensgade og så tager jeg lige den med på 
vejen tilbage. Derefter vil jeg gå ad Algade og 
ad Boulevarden og så slutte af i Danmarksgade.
JF: Og det er den typiske tur, når du tager ud 
og shopper?
SWR: Jeg tror ikke jeg har en typisk tur, men det 
kunne være et eksempel på en tur…
HH: Er det ikke en lidt underlig rækkefølge 
(henviser til ruten)?
SWR: Nej for oftest kommer jeg ikke hjemme fra 
mig selv, når jeg tager i byen. Jeg kommer fra, for 
eksempel, min familie, eller har været hjemme 
ved nogle af mine veninder. Og så kan det være 
vi starter i Bispensgade, fordi vi parkerer tættere 
derpå eller…
34.00: HH: Skal den (shoppingturen) tages i en 
bestemt rækkefølge?
SWR: Rækkefølgen har ikke nogen betydning for 
mig når jeg går ud på en shoppingtur. 
HH: Når du går ud på shopping, er det for at 
se på butikkerne eller på folkene omkring dem? 
Køber du overhovedet noget?
SWR: Jeg køber ikke noget hver gang, men 
butikkerne spiller helt klart en rolle fordi at, når 
man går i gymnasiet som mig, så har man ikke 
så meget fritid og man arbejder meget, så der-
for, når man endelig er ude at shoppe så er det 
måske fordi du mangler en kjole til en fest eller 
en trøje. Så derfor spiller butikkerne en stor rolle 
for hvor jeg går i byen.
HH: Så skal jeg lige høre. Siger du til dine venin-
der: ”Skal vi gå ned i byen?” eller siger du: ”Skal 
vi gå ned og shoppe?”
SWR: Jeg siger til mine veninder om vi skal tage 
en shoppingtur…
HH: Og hvis du sagde: ”Nu skal vi i byen.” Hvad 
betyder så det?
SWR: Hvis jeg siger til mine veninder at vi skal 
i byen så betyder det oftest at vi skal i byen om 
aftenen.
35.00: HH: Du nævner ikke så meget om byens 
pladser eller rum – de betyder ikke så meget eller 
hvad?
SWR: Byens rum og pladser fylder ikke så maget 
hvis jeg ikke har aftalt med mine veninder før, 
hvad vi skal på de pladser. Så hvis jeg aftaler 
med mine veninder at, vi skal ned til havnen for 
at hygge os, så spiller havnen også en rolle, fordi 
vi har aftalt at mødes der.
HH: Nu skal du være ærlig. En typisk shopping-
tur, ender den i én af byens rum eller ender den 
omkring de der butikker?
SWR: En typisk shoppingtur den er kun i de 
gader, hvor butikkerne er. Det er sjældent at vi 
når udenfor til, for eksempel, havnen eller et 
andet sted i Aalborg by.
36.00: HH: Hvorfor er det sådan?
SWR: Det er sådan fordi det måske ikke er det 
formål vi har haft med turen – at komme hen til 
den her plads eller det her sted.
JF: Så når I bruger byen, så er det med et for-
mål?
SWR: Ja. Når jeg og mine veninder bruger byen, 
så er det altid med et formål.
HH: Så du går ikke bare rundt?
SWR: Jeg går ikke bare rundt i byen.
HH: Er det fuldstændigt utænkeligt?
SWR: Det er ikke utænkeligt. Efter jeg er flyt-
tet ind til byen, så er jeg begyndt at benytte mig 
mere af bare at gå en tur i byen, fordi man netop 
sidder i en lejlighed og har brug for at komme 
ud… Men det er ikke noget der sker tit.
JF: Når du så finder på at gå en tur, har du en 
bestemt rute?
37.00: SWR: Jeg har ikke en bestemt rute når 
jeg går en tur i byen. Men på det sidste er jeg 
begyndt at gå mere nedad mod havnen.
[internettet]
37.35: JF: Hvor, hvornår og hvor meget benytter 
du internettet om dagen – startende fra når du 
står op?
SWR: I gennemsnit benytter jeg nok internet-
tet ca. halvanden time på en dag. Oftest er mit 
første internetbesøg kl. 2, når jeg kommer hjem 
fra skole, hvor jeg tjekker facebook og Hotmail 
og Lectio. 
38.00: Senere på dagen ved 7-tiden kan jeg finde 
på at tjekke de samme hjemmesider igen, og 
måske igen før jeg går i seng ved 11-tiden.
JF: Bruger du internettet i skolen?
SWR: Jeg bruger sjældent internettet i skolen, 
fordi jeg ikke gider slæbe min computer med.
HH: Lad os lige tage den fra morgenen af. Hvad 
sker der når du vågner op? Og nu har vi snak-
ket internettet, men hvad med mobilen? Prøv at 
fortælle om dine kontaktflader.
SWR: Ja. Jeg tjekker min mobil… Det gør jeg 
hvert tiende minut og om morgenen når jeg står 
op tjekker jeg også min mobil.
HH: Du går ikke på internettet om morgenen?
SWR: Jeg har ikke tid til at gå på internettet om 
morgenen, fordi jeg generelt har svært ved at stå 
op.
HH: Og så henne på skolen, hvad sker der så? 
Og du skal se det lidt mere bredt… Internet, 
mobiltelefon osv.
39.00: SWR: Ja. På skolen kan jeg finde på at 
bruge internettet og mobilen flere gange. Oftest 
fordi jeg får sms’er eller opkald. Men det er meget 
sjældent jeg bruger internettet i skolen, og hvis 




HH: Du tjekker altså ikke msn eller sådan 
noget?
SWR: Hvis jeg en sjælden gang har min compu-
ter med så gør jeg, ellers gør jeg ikke.
HH: Er der forskel på måden du bruger de for-
skellige forummer på – altså sms, msn, Facebook 
osv.?
SWR: Ja der er en forskel når du bruger Face-
book og msn. Hvor Facebook er mere et ”sna-
gested”, hvor du finder ud af hvad andre går og 
laver, og hvor du selv kan skrive hvad du laver. 
Hvorimod man på msn måske har en mere kon-
kret samtale.
40.00: HH: Er der også forskel på publikum i de 
der rum (Facebook og msn)?
SWR: Facebook er meget for selv den jeg ken-
der mindst, og det kan være et meget overfladisk 
sted, hvorimod at på msn der kender man folk 
lidt bedre.
HH: Hvad så med sms’er og telefonsamtaler?
SWR: Sms og telefonsamtaler, det er klart der 
hvor man kender folk bedst.
HH: Hvad foretrækker du? Ville du helst sende 
en sms eller ringe til en?
SWR: Jeg vil helst ringe til en... Men det kommer 
selvfølgelig an på hvad det handler om. Hvis det 
bare er for at sige: ”hvad laver du?” eller et eller 
andet, så er det fint med mig med en sms, fordi 
så bruger man ikke så meget tid, som man ville 
gøre med et opkald.
HH: Tid eller penge?
SWR: Tid.
41.00: HH: Okay. Så du er altså meget rationel i 
din omgang med de der medier?
SWR: Mmmh. Jeg bruger nogle mindre end 
andre…
JF: Bruger du internettet til praktiske ting i ste-
det for at gå ud i byen – for eksempel, bank eller 
lignende?
SWR: Jeg bruger det til: bank og så bruger jeg 
det nogen gange til at købe tøj, men det er sjæl-
dent jeg bruger det til, for eksempel, at købe en 
blender eller et eller andet.
JF: Hvordan kan det være du bruger det til at 
købe tøj i stedet for at gå ned i en butik?
SWR: Oftest, når jeg bruger internettet til at 
købe tøj frem for i en butik, er det fordi det er 
nemt og fordi der er et udvalg som der ikke er i 
butikkerne.
42.00: HH: Jeg vil godt lige høre. Hver gang du 
går ned og shopper, starter shoppingturen når 
du går ud af døren eller er den egentlig startet 
før?
SWR: Shoppingturen er nok startet før, i det 
jeg bliver nødt til at tjekke: ”har jeg penge? ” og 
”Hvor mange penge har jeg?” og ”Hvad har jeg 
brug for?” og ”Hvad mangler jeg?”. Jeg kigger 
sjældent på internettet før om der er noget jeg vil 
have og så går ud og køber det. Hvis jeg kigger 
på internettet efter tøj, så er det sjældent noget 
man kan få her i Aalborg.
HH: Men virker internettet så på den måde?
SWR: Ja jeg oplever at internettet virker godt, 
med de muligheder jeg har.
HH: Er det en konkurrent?
SWR: Internettet er klart en konkurrent til tøj-
butikkerne.
HH: Gør det at du kommer mindre ud i byen?
43.00: SWR: Ja jeg kommer nok… Eller nej. Det 
gør ikke at jeg kommer mindre i byen, men det 
gør nok at jeg bruger mindre penge i byen.
HH: Mindre tid?
SWR: Også mindre tid…
HH: Prøv at fortælle.
SWR: Jeg bruger mindre tid i den forstand at jeg 
jo. Eller det ved jeg faktisk ikke…
HH: Jeg mener, gør internettet at du bruger 
mindre tid sammen med dine veninder? Bliver 
du mere kræsen?
SWR: Jeg tror ikke det betyder at, jeg bruger 
mindre tid sammen med mine veninder. Jeg tror 
til gengæld at det betyder, jeg bruger mindre 
penge i byen, men jeg bliver ikke mere kræsen, 
det synes jeg ikke.
JF: Tror du at du kommer til at bruge internet-
tet mere i fremtiden, sådan at det kommer til at 
overtage flere af de ting du normalt ville gå ud 
og gøre i byen?
44.00: SWR: Jeg kunne ikke forestille mig, for 
eksempel, at bestille madvarer over nettet, og jeg 
kunne heller ikke forestille mig at skulle bestille 
et fjernsyn over internettet. På den måde tror 
jeg ikke det kommer til at få en større betydning 
end bare tøj, fordi jeg stadig ikke stoler nok på 
internettet til at bestille de virkeligt dyre ting 
over internettet.
JF: Er det fordi det betyder noget for dig at 
komme ud og have tingene i hånden?
SWR: Ja jeg tror også det betyder noget, at man 
selv er ude og købe det og man kan se varen før 
man køber den, og man ligesom har en garanti 
for at det man køber er i god stand og at det er 
det man betaler for.
HH: Men kunne du forestille dig en situation?
SWR: Jeg kunne godt forestille mig en situation, 
hvor man lige falder over et godt tilbud. Men alt 
efter, hvad prisklasse det er, og hvad jeg falder 
over, så vil jeg i hvert fald være mere tilbøjelig til 
at gå ned i byen og købe det.
HH: Hvad ville du typisk købe over internettet 
som du ikke ville købe nede i byen?
45.00: SWR: Jeg ville typisk købe tøj over inter-
nettet, men samtidig også købe det i byen. Jeg 
ville aldrig kunne finde på at købe en mobiltele-
fon over internettet… Måske hvis det var fra en 
forhandler ville jeg, men jeg ville aldrig kunne 
finde på at købe en fra en eller anden underlig 
hjemmeside. Jeg ville nok godt kunne finde på at 
gøre det, hvis det var fra et mobilselskab.
JF: Hvilke 3 hjemmesider bruger du mest?
SWR: Jeg bruger mest: Facebook, Hotmail og 
Google.
HH: Hvilke sider bruger du mest tid på?
SWR: Jeg bruger mest tid på, henholdsvis, 
Google og Facebook.
46.00: HH: Bruger du ikke internettet til noget 
andet end det her? Har du nogle hobbies der 
kommer indover, for eksempel, blogs?
SWR: Jeg bruger internettet til at tjekke mit fit-
nesshold, men det er ikke noget der tager specielt 
lang tid. Jeg kigger nogen gange på modeblogs og 
nogen gange på modesiderne, men det er heller 
ikke noget jeg bruger særligt meget.
HH: Prøv at fortælle lidt om det der fitness.
SWR: Jeg bruger internettet til at tjekke, hvor-
når der er et hold jeg gerne vil på i fitness og så 
tilmelder jeg mig der, for at reservere en plads.
HH: Så der sparer du en tur ned til fitnesscen-
tret…
SWR: Ja det gør jeg…
HH: Er der andre steder, hvor du sparer sådan 
en tur ud i byen, for eksempel til frisøren?
SWR: Jeg har prøvet at bestille frisør over nettet, 
men det gik ikke så godt… Mig og mine venin-
der bestiller faktisk også mad – ikke madvarer, 
men for eksempel sushi over internettet.
47.00: JF: Får i det leveret eller går i ned og hen-
ter det?
SWR: Vi henter det selv.
HH: Men erstatter internettet nogen ture ud i 
byen?
SWR: Ja jeg tror at internettet erstatter nogle få 
ture, men det er ikke noget der afholder mig fra 
eller på nogen måde kan lokke mig til ikke at 
komme i byen.
JF: Vil internettet ændre på din fremtidige brug 
af byen?
48.00: SWR: Jeg tror selvfølgelig at internettet 
får en større og større rolle, men samtidig føler 
jeg også at jeg begynder at bruge meget mindre 
tid på internettet end hvad jeg måske gjorde for 
4 år siden. Så jeg tror ikke decideret at det er 
noget der vil få en meget større rolle end det har 
nu.
JF: Hvordan kan det være at du bruger det min-
dre nu end du gjorde for 4 år siden?
SWR: I og med at jeg er begyndt på gymnasiet 
har jeg fået en helt ny vennekreds og måske 
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mange flere venner end jeg havde før, og derfor 
kommer jeg også automatisk mere ud.
HH: Du har altså fået en masse nye venner og 
ikke mindst via Facebook. Men erstatter Face-
book og msn fysisk kontakt mellem dig nogle 
mennesker du kender?
49.00: SWR: Nej. For faktisk så bruger jeg mest 
facebook til at holde kontakten ved lige med 
mine venner og familie i USA, hvor jeg har boet i 
et år. Det er ikke så tit jeg kontakter mine danske 
venner og snakker med dem om: ”Hvordan går 
det med dig?”. Hvis jeg bruger facebook til noget, 
så er det, for eksempel, mere skolerelateret eller 
lige at smide en lille kommentar til ens status. 
Det er ikke sådan at jeg decideret tager kontakt 
med en på facebook som jeg ikke har set i lang 
tid, bare for at undgå det der møde…
HH: Du er jo rimelig rationel i andre sammen-
hænge, men det er du ikke her siger du?
SWR: Nej, for jeg tror at den sociale kontakt 
betyder mere end, hvad du kan få på internettet.
JF: Betyder social kontakt at man mødes fysisk 
ansigt til ansigt?
SWR: Ja. Den fysiske kontakt betyder meget og 
den kan du ikke få igennem internettet.
50.00: HH: Hvor sker den fysiske kontakt så 
henne, hvor mødes du med vennerne? I byen 
eller der hjemme?
SWR: Oftest mødes jeg med mine venner 
hjemme hos dem eller hjemme hos mig eller i 
byen… eller ved en fælles ven… det kan være 
meget forskelligt, der er ikke sådan nogle deci-
derede regler.
HH: Kan du ikke give nogle procenter?
SWR: Jo. Jeg tror at halvdelen – ca. 50% det fore-
går hjemme ved hinanden. Og så er det måske 
10% cafébesøg og 20% shopping. De sidste 20% 
det er meget tilfældigt.
HH: Shopping og café, kunne man gøre mere for 
at få dem ti at fylde mere?
51.00: SWR: Når man er studerende, så har 
man ikke så mange penge. Så derfor tror jeg at 
det er meget begrænset, hvor meget man har råd 
til at gå ud med ens veninder, fordi at det kan 
være at de lige har fået løn, eller det kan være at 
de har fået nogle penge af deres forældre til at gå 
ud for. Omvendt kan man måske nogen gange 
komme til at presse hinanden til at bruge lidt for 
mange penge.
HH: Nu snakker du om at bruge penge, oftest 
sammen med nogle veninder. Det lyder som om 
I er sammen om at bruge penge, oftest i byens 
rum…
SWR: Ja vi er oftest sammen, hvor det har et for-
mål, og hvor vi bruger penge. Det er sjældent at 
vi bare tager ned på havnen og bare sidder der…
HH: Og hvorfor kan det være?
SWR: Jeg tror for det første, at det er fordi der 
ikke rigtig har været muligheden før, og for det 
andet fordi at Aalborg måske ikke har så mange 
rum, hvor man kan mødes på den måde og som 
er attraktive at mødes i.
52.09: JF: Hvad gør et rum attraktivt at mødes i?
SWR: At man kan have lidt fred samtidigt med, 
at der også er andre og samtidigt med at der er 
nogle faciliteter som er gode som, for eksempel, 
at der er nogle nye ting, eller at der er nogle 
bænke man kan sidde på eller at der er noget 
græs man kan sidde på.
JF: Så siddemuligheder?
SWR: Siddemuligheder ja, det betyder meget.
JF: Betyder det noget, hvordan de her siddemu-
ligheder er? Er det noget med at det er rart at 
sidde på en type materiale frem for noget andet?
SWR: Jeg tror ikke at det betyder noget, hvordan 




53.00: JF: Det betyder noget for dig at der er 
roligt og at der er folk omkring dig, men har det 
også en betydning, hvordan rummene er vedli-
geholdte?
SWR: Ja for mig betyder det utroligt meget at 
der, for eksempel, ikke ligger cigaretskodder 
overalt, eller glasskår… bare generelt at der ikke 
er skidt på jorden. Jeg synes at det er det Aal-
borg måske er dårligst til, netop at rydde op i 
gaderne.
JF: Føler du at der er meget beskidt i byen?
SWR: Jeg synes i hvert fald at der ligger meget 
affald på jorden…
JF: Er det noget der afholder dig fra at bruge 
bestemte dele af byen?
SWR: Jeg ville aldrig kunne finde på decideret at 
sætte mig et sted inde i midtbyen… nok fordi at 
der ikke er de her omgivelser som indbyder til at 
man sidder ned. Jeg ved ikke om det decideret er 
fordi der ligger skidt omkring en, man gør det.
54.00: Men jeg vil meget hellere spise en sand-
wich nede på havnen end jeg ville gøre det på en 
bænk i Aalborg. Altså, for eksempel, på Boule-
varden, hvor der er nogle bænke man kan sidde 
på.
HH: Er der andre steder, hvor du ikke ville gøre 
det – spise en sandwich?
SWR: Jeg ville ikke spise en sandwich på Vester-
bro, fordi der er så mange biler og der ikke er 
nogen ro og også fordi der er lidt beskidt der.
JF: Så du/I opsøger rum som er lidt væk fra 
midtbyen når I skal opholde jer?
SWR: Jeg tror vi opholder os i de rum der ligger 
lidt udenfor midtbyen, men alligevel er en del af 
centrum.
HH: Hvorfor det?
55.00: SWR: Det tror jeg at vi gør fordi man kan 
få fred der, men at der samtidig måske er nogle 
muligheder for at sidde ned, og der er også andre 
mennesker.
HH: Går I også ned i byen for at blive set?
SWR: Nej jeg synes ikke jeg går ned i byen for at 
blive set, men det er klart at man håber da på at 
se nogle af ens egne venner.
JF: Hvad vil det sige for dig at der er atmosfære 
i et byrum/parkrum, hvis du skal omsætte det 
til form og mennesker? Er det rummets udform-
ning? Er det tilstedeværelsen af mennesker? Er 
det begge dele? Og hvad vægter du højest?
56.00: SWR: Jeg tror at atmosfæren i byrummet 
bliver skabt af både mennesker og rummet. Men 
jeg ved at for mig betyder menneske mere end 
selve rummet.
JF: Hvilken atmosfære ville afholde dig fra at 
bruge et by/parkrum – konkret eksempel?
SWR: Et konkret eksempel er Kildeparken, hvor 
jeg ikke kommer, fordi jeg synes atmosfæren er 
dårlig på grund af de mennesker der opholder 
sig i Kildeparken.
JF: Hvad med selve rummet? 
SWR: Selve rummet er egentlig fint, der er jo 
masser af plads, og det burde måske også være 
noget jeg brugte mere i forbindelse med bare at 
side udenfor en solrig dag. Men jeg tror bare at 
der spiller menneskene en større rolle en rum-
met.
57.00: HH: Den oplevelse du fortalte om med 
voldtægten. Gør det at hele rummet bliver 
”doomed”? Er det sådan du har det med rum? 
Det vil sige, når du har oplevet sådan en ting, så 
får det hele en farve?
SWR: Jeg tror helt klart at voldtægten spiller en 
rolle for at jeg ikke kommer i Kildeparken mere, 
men samtidigt så tror jeg også at rygter om Kil-
deparken spiller en ligeså stor rolle.
HH: Så der sådan en italesættelse omkring de 
her rum?
SWR: Ja der er noget italesættelse omkring 
rummene som kan afholde mig og andre fra at 
benytte dem.
HH: Hvordan italeætter i så nogle af de andre 
rum som, for eksempel, Nytorv og Gammel 
Torv?
SWR: Nytorv er sådan et sted, hvor vi aftaler 
at mødes. Det er ikke et sted, hvor vi decideret 
kunne finde på at opholde os.
58.00: Der har også været mange dårlige ryg-
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ter omkring det – omkring folk der mødtes på 
Nytorv og, hvor man bare ikke gad være der, 
fordi der var så mange der samledes der. Det er, 
for eksempel, nogle bander der samles der, eller 
at der bare står en hel masse 16-årige piger foran 
Mc Donalds og mødes med deres drengevenner. 
Så gider man jo ikke være der, fordi der er for 
meget råb og skrigen.
HH: Så du er altså meget selektiv med hensyn til 
publikum omkring (byrummene)?
59.00: SWR: Ja jeg er nok meget selektiv omkring 
det, fordi jeg synes det spiller en stor rolle, hvem 
man omgås med… men også hvem man er i 
nærheden af, fordi jeg ikke har lyst til at sætte 
mig selv i en situation, hvor jeg lige pludselig kan 
stå og se nogen der får bank eller se nogen der 
tager stoffer. Det gider jeg ikke.
HH: Vil du så heller ikke se på folk eller være i 
rum, hvor der er mulighed for at sådanne situa-
tioner opstår?
1.00.00: SWR: Jeg synes selv at jeg også er i 
mange rum, hvor der er mulighed for at der 
opstår en slåskamp. For eksempel, når man går i 
byen, så er der den mulighed at der opstår slås-
kamp og det sker da også ofte, men det påvirker 
mig ikke så meget, som, hvis jeg, for eksempel, 
står på Nytorv.
Jeg tror, i og med, at man går i byen og er i 
Gaden (Jomfru Ane Gade), så ved man at spil-
lereglerne der er anderledes, og der er folk beru-
sede og man er måske mere vandt til at se folk 
der kommer op og slås. Hvorimod, hvis du er 
oppe ved Nytorv så bryder man sig ikke om at 
se folk blive slået ned på de her offentlige steder 
som egentlig burde være fredelige.
HH: Men du har ikke oplevet så mange blive 
slået ned på Nytorv vel?
SWR: Jeg har oplevet en enkelt episode…
HH: Til daglig?
1.01.00: SWR: Ja til daglig. Det var mig og mine 
veninder der var ude en fredag aften i 7 klasse 
og vi havde lige været nede og bowle, og så vi 
en blive slået ned. Og det var egentlig en lidt 
skræmmende oplevelse.
HH: Så sådan nogle oplevelser, eller bare tanken 
om eller muligheden for at det kan opstå, afhol-
der dig fra (at opholde dig i visse rum)?
SWR: Ja bare tanken om det eller muligheden 
for vold kan godt afholde mig fra at tilbringe tid 
et sted.
[grøn beplantning]
JF: Betyder det noget for dig og din brug af by- 
og parkrummene inde i Aalborg City at der er 
grønt?
SWR: Nej det betyder ikke så meget for min brug 
af byen at der grønt. Det betyder mere noget at 
der er et sted at sidde.
1.02.00: JF: Men når du nu siger steder at sidde 
betyder det (grønne) så noget i forhold til det? 
Er der nogle steder du hellere vil sidde i forhold 
til andre?
SWR: Jeg vil hellere sidde nede på havnen på 
jorden, end jeg vil sidde på Boulevarden på jor-
den.
JF: Hvor henne på havnen?
SWR: For eksempel, på Honnørkajen eller på 
den nye græsplæne.
JF: Så det betyder måske ikke så meget for dig 
med belægning? (vis der nu var græs på Gam-
meltorv?)
SWR: Nej belægningen betyder nok ikke så 
meget for mig…
HH: Hvad ville få dig til at sætte dig på Gammel 
Torv, og kan det overhovedet lade sig gøre?
1.03.00: SWR: Jeg tror ikke der var noget der 
kunne få mig til at sætte mig på Gammeltorv… 
Eller jo. Hvis der var nogle flere siddepladser, 
eller hvis der var nogle samlingspunkter på 
Gammel Torv, ville jeg kunne finde på at sætte 
mig der.
JF: Når du siger siddepladser, hvad mener du 
så med det? For du sidder, for eksempel på 
Honnørkajen, hvor der er trapper, men der er 
også trapper herude…
SWR: Jeg tænker, for eksempel, på den der 
plads, nede ved havnen (Toldbod Plads), hvor 
der er nogle samlingspunkter, hvor man kan 
sidde mere end bare to, og hvor man også kan 
sidde i rundkreds.
1.04.00: HH: Der er nogle samlingspunkter, 
men det er også en skulptur. Men i sætter jer jo 
ikke på dem, men nede på havnen, så det fun-
gerer jo ikke…
SWR: Vi sidder også på de skulpturer, men det 
er kun om sommeren vi sidder der.
HH: Men bruger i mest tid ved skulpturerne 
ud for Mundgott, ved Jyske Bank eller nede på 
havnen?
SWR: Vi bruger mest tid nede på havnen frem 
for ved Jyske Bank fordi der også er udsigt.
1.05.00: JF: (roder rundt i et spørgsmål om det 
grønnes betydning, som SWR allerede  har sva-
ret på. Henrik spørger om flere træer ville betyde 
noget).
SWR: Det ville ikke hjælpe at putte flere træer 
ind for mit vedkomne, jeg ville i hvert fald ikke 
bruge det (byrummet) alligevel.
HH: Hvad skulle man så gøre? Du nævnte noget 
med et samlingspunkt…
SWR: Man kunne, for eksempel putte en basket-
ballbane ind i midtbyen, man kunne putte en 
rulleskøjtebane ind i midtbyen… altså et eller 
andet. En aktivitet som der er gratis og som alle 
kunne benytte.
HH: Ville du have en basketballbane som nabo?
SWR: Jeg ville nok ikke have en basketball bane 
som nabo nej.
HH: Hvorfor ikke?
SWR: På grund af støjen, og på grund af at der 
nok så oftere ville være mennesker lige ved siden 
af min ejendom. Det ville virke generende, hvis 
der 24 timer i døgnet stod nogen nedenfor dit 
vindue og spillede basket.
1.06.10: JF: Ville du selv bruge sådan en bane? 
Bruger du, for eksempel, den nede på havnen?
SWR: Altså, jeg har været dernede med nogle 
af mine venner, engang, hvor mig og mine ven-
inder sad ude på sidelinjen og så spillede dren-
gene bold. Men umiddelbart er det ikke noget 
jeg selv ville tage initiativ til – at få samlet folk 
og komme ned og spille bold.
JF: Men det gjorde at I havde lyst til at bruge det 
rum, fordi der var noget at lave?
SWR: Det gjorde at vi havde lyst til at bruge 
rummet fordi at drengene kunne være fysiske 
og vi kunne sidde og have det hyggeligt og bare 
snakke.
HH: Er der forskel på hvordan drenge og piger 
bruger rummet?
SWR: Ja der er stor forskel på drenge og piger. 
Piger har ikke brug for at have noget at lave hele 
tiden. De kan godt bare sidde og snakke.
1.07.00: Hvorimod drenge de har brug for at 
være mere fysiske.
HH: Du siger at du går i fitness. Er det i hold, 
hvor I kan være jer selv?
SWR: Vi kan både træne alene og træne i hold.
HH: Er det kun piger der er på de hold?
SWR: Det er for det meste kun piger der er på de 
hold, hvor jeg er.
HH: Kunne man forestille sig at de der fitness 
ting I laver kunne ligge ude i byen? Ville I ekspo-
nere jer ude i byen?
SWR: Det tror jeg godt vi ville kunne bruge… 
Da jeg var i USA, der var der gymnastik udenfor 
i en park. Jeg boede i Houston… lidt uden for 
den… og der var der mange forskellige der kom 
til det. Men hovedsageligt piger.
1.08.00: HH: Men hvorfor kan det være man 
ikke gør det i Kildeparken så?
SWR: Men jeg tror ikke at der er nogle hold i 
Kildeparken, hvis der er så har jeg i hvert fald 
ikke hørt om dem…
HH: Jeg mener, hvorfor gør vi det ikke i Dan-
mark?
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SWR: Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke gør det i Dan-
mark. Men det ville nok kunne lade sig gøre at 
have en eller anden form for udendørs motion.
HH: Men ville du selv gøre det, og ville du tage 
i Kildeparken, eller skal vi finde en anden park 
til dig?
SWR: Jeg ville nok godt gøre det, hvis mine ven-
inder gad at med for det første, og jeg ville heller 
ikke have noget imod at gøre det i Kildeparken, 
fordi der ville være en masse andre…
HH: Men ville man hellere gøre det nede ved 
havnen?
SWR: Jeg tror ikke hellere man ville gøre det 
nede ved havnen, for der er ikke græs, og der 
betyder det nok noget at der er et underlag synes 
jeg.
1.09.10: HH: Vi vil gerne tale noget mere om 
den grønne beplantning. For vi lavede en stor 
undersøgelse hvor vi spurgte 7000, og de væg-
tede det grønne meget højt, men du siger at det 
ikke betyder noget for dig. Men hvordan kan det 
være at du har den holdning, og de andre har 
den holdning at grønt er meget vigtigt for dem?
SWR: Nu er jeg jo vokset op på landet og der 
har der jo altid været grønt, så måske har jeg 
bare taget det som en selvfølge. Selvfølgelig er 
der grønt. 
1.10.00: HH: Er der nogle byrum i verden, hvor 
du godt kan lide at være, nu har du jo været i 
USA. Er der nogen der er rigtigt gode? Er der 
noget vi kan bruge?
SWR: Jeg synes, for eksempel, at der er nogle 
rigtigt gode parker i København og i Odense. 
I Odense er det ved åen. Der har mig og min 
klasse været engang, og det var faktisk rigtig 
hyggeligt at være dernede. Bare at ligge i parken 
eller ude at sejle i åen…
HH: Andre steder i udlandet, hvad med USA?
SWR: USA nej. Det er alt for meget baseret på 
at man ikke opholder sig ude og man kører i bil. 
Der synes jeg alligevel at Aalborg og Danmark, 
generelt, har et meget bedre byliv.
1.11.00: HH: Skal vi fjerne nogle flere biler?
SWR: Jeg synes ikke at bilerne er for meget i Aal-
borg. Jeg tror ikke det ville gøre nogen forskel for 
mig.
HH: Hvad kunne man ellers gøre? Vi kredser 
om hvad vi kan gøre bedre, men du byder ikke 
rigtigt ind…
SWR: Ikke på den med bilerne nej…
HH: Men hvad så?
SWR: For eksempel, som de har i København 
med at holde koncerter på Rådhuspladsen. 
Jamen så et eller andet måske på Gammel Torv. 
JF: Bruger du Gammel Torv så, når der er kon-
certer?
SWR: Som regel når der er fodboldkamp har jeg 
billetter (til stadion), men hvis jeg ikke havde 
billetter, ville jeg være der, fordi jeg ved at mine 
venner er der.
[FRIIS]
1.12.00: JF: Friis er det et sted du kommer?
SWR: Jeg har været i Friis tre gange, og det er 
ikke et sted jeg er synderligt imponeret af.
JF: Så det har ikke haft nogen betydning for eller 
ændret den måde du bruger gågaden på?
SWR: Ikke andet end at de gange jeg har været 
derinde, har jeg været i Friis – frem for på gåga-
derne…
JF: Hvordan kan det være? Hvorfor vælge Friis?
SWR: Jeg valgte Friis første gang fordi jeg selv-
følgelig ville ind og se det. Anden gang der var 
det fordi jeg skulle med min far ind og se det og 
tredje gang, der skulle jeg med mine veninder 
som der ville derind.
1.13.00: JF: Så det vil ikke have nogen påvirk-
ning på den rute du tegnede ind tidligere?
SWR: Måske ville jeg, hvis det var dårligt vejr, i 
højere grad benytte Friis centret.
HH: Hvorfor er det ikke en naturlig del af din 
bytur?
SWR: Det er ikke en naturlig del af min bytur 
at gå i Friis, fordi jeg synes at det er et dårligt 
center, hvor der er præcis de samme butikker 
som der er i gågaderne og det er ikke arkitek-
tonisk flot. Jeg synes, at når man sammenligner 
med andre centre rundt omkring i verden, så er 
det bare et lilleputcenter som der ikke rigtigt er 
noget ved…
JF: Hvad er et arkitektonisk flot center?
SWR: Det er, for eksempel, i Houston, hvor man 
har ”The Galleria” som er et meget åbent og 
stort center. Det her (Friis) er utroligt lukket og 
utroligt snævert og det er svært at finde rundt 
derinde.
1.14.00: HH: Hænger det sammen med utryg-
hed at det er snævert?
SWR: Jeg har klaustrofobi, så det kan godt være 
det hænger sammen. Det er ikke fordi jeg føler 
mig utryg, når jeg går der. Men jeg kan godt føle 
på åbningsdagen, eller da jeg var derinde første 
gang, at der er utroligt mange mennesker, og så 
synes jeg egentlig ikke det er sjovt at være der.
JF: Nu nævnte du et center i Houston. Ville du 
foretrække et overdækket center, hvor der er 
mere lys og luft frem for gågaden, hvor der ikke 
er overdækket?
1.15.00: SWR: Jeg tror det kommer an på vejret, 
hvad jeg ville foretrække, men det ville helt klart 
være at foretrække, hvis der var mere åbent og 
hvis der var mere lyst derinde og hvis det var 
mere overskueligt.
HH: Hvad så med menneskene derinde, betyder 
de noget?
SWR: Nej menneskene betyder ikke noget i Friis. 
HH: Hvorfor ikke?
SWR: Det ved jeg ikke…
HH: Du er den eneste der kan svare på det. Kan 
det være fordi vi er indenfor?
SWR: Det kan godt være fordi vi er indenfor at 
de betyder noget, men jeg tror bare… eller jeg 
ved det faktisk ikke… Men for mit vedkomne 
ville jeg ikke foretrække Friis frem for bylivet 
generelt.
1.16.00: HH: Men hvad er det så man har uden-
for som man ikke har i Friis?
SWR: Jamen udenfor… For det første kan man 
gå i frisk luft, og det synes jeg faktisk er meget 
dejligt, for det meste af tiden, bruger man inden-
for; i skolen, på at lave lektier og se fjernsyn og 
hvad der nu ellers måtte være. Så er det dejligt 
at kunne komme ud og gå udenfor. Og jeg tror 
også det betyder noget at der er lyst udenfor og 
hvis der er varmt kan du måske lige sætte dig 
på en bænk.
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Noter:
Thomas tegner ikke direkte den rute ind han typisk tager i byen, hverken om dagen eller om natten.
Men han beskriver nøje, hvordan han typisk går fra Katedralskolen op på Hasserisgade, drejer ned ad Vesterbro, drejer ned af Prinsensgade (ca 7.30 min inde i interviewet - mpg-len).
Herfra går han enten ned og tager bussen fra Kennedy Arkaden, eller han går ned til Boulevarden via Danmarksgade og tager bussen fra rådhuset. 
Når han vælger den løsning sker det ofte at han fortsætter ned i byen, går gennem Bispensgade, hvor han kigger på butikker og tager bussen hjem 
fra Vesterbro (overfor Netto)
Jeg har markeret den rute og markeret bustoppestederne med X
TLC tegner ikke direkte den rute ind, han typisk tager i byen, hverken om dagen eller om natten, men han beskriver nøje, hvordan han typisk går fra Katedralskolen til Hasserisgade, drejer 
ned ad Vesterbro og herefter drejer ned af Prinsensgade (ca 7.30 min. inde i interviewet). Herfra går han enten ned og tager bussen fra Kennedy Arkaden, eller han går ned til Boulevarden 
via Danmarksgade og tager bussen fra rådhuset. Når han vælger den løsning sker det ofte, at han fortsætter ned i byen, går gennem Bispensgade, hvor han kigger på butikker og tager bussen 




18 år, Aalborg Katedralskole, 3. G, Linien Samfundsfag, Mediefag  og Matematik
Bosiddende i udkanten af Nørresundby
Er mere i Aalborg end i sit lokalområde.
Skribent på en hjemmesides om anmelder spil – nclub.dk. Bruger det som et skridt på vejen til at 
komme ind på Journalisthøjskolen. Har ellers et ret bredt spektre af fremtidsudsigter: japanske studier, 
a&d, og Statskundskab (?)
Attraktive byrum:
1.prioritet:Kildeparken
’Mest om sommeren eller når der er godt vejr, 
så går vi derned og får en øl eller sodavand efter 
skole. Jeg synes der er hyggeligt dernede.’ 04.48 
TLC, dreng, 18 år, Aalborg Katedralskole. 
På denne tid af året hvis de skal mødes efter 
skole, er det mere inde omkring C. W. Obels 
Plads. Bispensgade + C. W. Obels Plads. Der 
er relativt åbent, det kan TLC godt lide. Kan 
bedst lide den ende ned mod Nytorv.
’Specielt efter at det er blevet renoveret synes jeg 
ser rigtig godt ud og der er masser af butikker og 
sådan noget..så et godt sted at være’ 06.40 TLC, 
dreng, 18 år, Aalborg Katedralskole. 
Nytorv som en modsætning til Vesterbro som 
ikke er så attraktivt. – det er ødelagt og slidt. 
’Nyt og godt, ser renoveret ud, det kan jeg godt 
li’’ 06.48 TLC, dreng, 18 år, Aalborg Katedral-
skole. 
’Bispensgade bruger jeg til vinduesshopping, 
C. W. Obels Plads bruger jeg hvis vi skal ud at 
have en øl eller ud at spise eller noget. Bispens-
gade bruger jeg mere eller mindre en 3-4 gange 
om ugen fordi den ligger lige omkring det sted 
hvor jeg skal med bussen. Hvis nu jeg går ned 
til Nytorv og der går for lang tid inden bussen 
kommer, så kan jeg gå over til Vesterbro og tage 
en anden en der, så det er tit jeg lige går der [i 
Bispensgade].’ 07.40 TLC, dreng, 18 år, Aalborg 
Katedralskole. 
Går ad Hasserisgade – Vesterbro - Prinsens-
gade – Kennedy Arkaden og evt Boulvevar-
den til Nytorv eller Hasserisgade, Vesterbro 
fra skolen til bus – to forskellige busser. Bru-
ger lige så meget Bispensgade som transitrum 
som til at kigge butikker i. ’Men hvis der var 
en alternativ vej som var lige så lang, så tror jeg 
stadig at jeg ville bruge Bispensgade.’ 08.51 TLC, 
dreng, 18 år, Aalborg Katedralskole. 
Bruger Bispensgade lige meget hvornår på 
dagen det er, om butikkerne er åbne eller luk-
kede. 
’Bispensgade har den fordel – det er så godt nok 
mest i weekenderne – at Jomfru Anegade ligger 
lige op til – så den er rimelig central. Så Bispens-
gade er noget af det mest centrale og noget af 
det jeg bruger allermest inde i byen, både dag 
og nat.’ 09.23 TLC, dreng, 18 år, Aalborg Kate-
dralskole. 
Nytorv: ’stort og åbent og så er der ingen biler, 
kun busser og enkelte varekørsler. Der er så 
meget plads, jeg kan godt li at der er god plads, 
der er ikke så meget os dernede som f.eks. nede 
på Vesterbro. Luften er meget mere ren, det føles 
det i hvert fald som om inde på Nytorv. Det ser 
ikke lige så hektisk ud, det er nemmere at stresse 
af, inde på Nytorv.’ 10.01 TLC, dreng, 18 år, 
Aalborg Katedralskole. 
’Nytorv bruger jeg når jeg tager bussen (…) en 
3-4 gange om ugen.’  10.42 TLC, dreng, 18 år, 
Aalborg Katedralskole. 
’Når vi hænger ud så er det mere, lidt afhængig 
af årstiden, hernede ved Kildeparken eller oppe 
omkring Bispensgade. Det sker at det også er 
nede i Algade fordi det er dernede Biblioteket er, 
men hovedsageligt er det oppe omkring Bispens-
gade, når det er.’ 10.57 TLC, dreng, 18 år, Aal-
borg Katedralskole. 
Nytorv/Boulevarden attraktivt fra Sankel-
marksgade til Salling – det område som er 
renoveret. Mest attraktivt fordi det er flot og at 
der er masser af plads. 
’[At det er flot] har meget betydning for mit 
humør, jeg synes f.eks. Vesterbro er meget depri-
merende, og også sådan et sted som Kastetvej 
men alle de gamle arbejderboliger. Jeg bliver 
deprimeret af at se på det. Jeg kan godt lide når 
der er noget arkitektur i det, som jeg også kan 
se på.’ 12.15 TLC, dreng, 18 år, Aalborg Kate-
dralskole. 
Bruger ikke Louise Plads selv om den også er 
renoveret – tror det er fordi den ikke er særlig 
central i forhold til noget.
’Det der er attraktivt ved C. W. Obels Plads, det 
er de ting der ligger derinde, de cafeer der lig-
ger der, og at det ligger tæt på Bispensgade og 
tæt på studenterhuset også. Derudover synes jeg 
ellers ikke C. W. Obels Plads er specielt køn, det 
er måske hyggeligt derinde, med alle de gamle 
huse, men jeg synes ikke at det er lige så storslået 
og flot som Nytorv er blevet.’ 14.08 TLC, dreng, 
18 år, Aalborg Katedralskole. 
Rangering af attraktive steder:’
1- Bispensgade og CWO
2- Nytorv og Boulevarden
3- Kildeparken
’Kildeparken… fordi den kun kan bruges i de 
der sommermåneder. Den kan jo også bruges 
ellers, men jeg bruger den aldrig ellers. Det sker 
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mest attraktive byrum, TLC:
















hvilke følelser jeg får
grøn beplantning:
ville skabe bedre stemning
Interview: TLC
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at jeg går igennem der om vinteren men det er 
ikke så tit.’ 15.14 TLC, dreng, 18 år, Aalborg 
Katedralskole. 
Alternativ til Kildeparken: ’Ved Stranden er der 
en café der hedder Café Victoria som er sådan 
lidt vores stamsted. Jeg tror mest bare det er fordi 
det er billigt sted at være, at det er trygt.’ 16.25 
TLC, dreng, 18 år, Aalborg Katedralskole. 
Også tæt på Bispensgade, kommer der ca 2 
gange om måneden, sådan et sted man kom-
mer fredag efter skole og får en øl. Der kan de 
være året rundt, men det er mest de gange de 
ikke tager i Kildeparken. Jomfru Ane Gade 
– attraktivt at bruge om natten, det er bare 
fordi det er der diskotekterne er. Hører ikke så 
meget til Bispensgade for der er jo helt dødt 
i dagtimerne, men der er egentlig meget hyg-
geligt med  alle de gamle huse.
[Har det meget betydning for dig at der er mange 
mennesker?] ’Det har det vel et eller andet sted, 
en psykisk betydning. Folk har det jo med at 
samles hvor der er mange mennesker, så det tror 
jeg da helt sikkert det har.’ 18.30 TLC, dreng, 18 
år, Aalborg Katedralskole. 
Vælger altid at gå igennem vesterå i stedet for 
igennem Jomfru Ane Gade for at komme ned 
til ved stranden.
Ikke-attraktive byrum:
Vesterbro, fra Hvide Hus til broen. 
’Jeg synes den er ekstremt deprimerende at gå i. 
Der er alt for meget trafik. Jeg ved ikke om der 
er for meget, men der er i hvert fald rigtig meget. 
Det larmer meget, og der er meget os i luften, så 
det er ikke et behageligt sted at være synes jeg.’ 
Boulevarden
19.34  TLC, dreng, 18 år, Aalborg Katedral-
skole. 
Kan ikke rigtig undgå Vesterbro fra skolen, 
men vælger hellere at vente på bussen ved 
Nytorv ind Vesterbro. Busserne tager lige lang 
tid, lige meget hvor han tager dem fra. Tager 
som regel bussen fra Kennedy Arkaden for der 
går begge busser fra.
Området nede ved havnen, nede ved Nord-
kraft, øst for Utzon Centeret. 
’Det er sådan nogle deprimerende grå og kede-
lige bygninger. Nu er skråen og Biffen godt nok 
rykket derned men de lå jo også i sådan lidt et 
ydersted før, så jeg ved ikke hvor meget det vil 
betyde.’ 22.00 TLC, dreng, 18 år, Aalborg Kate-
dralskole. 
Karolinelund og cafeerne derude af kan ikke 
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trække nok til.
’Altså når vi endelig er på shopping, så er det 
mest nede i bispensgade og i den her [vestlige] 
ende af Algade. Det er ligesom om der er ved at 
være lidt dødt hernede, der sker  ikke så meget. 
Jeg ved ikke om det er butikkerne der ikke rigtig 
interesserer os.Men der er selvfølgelig biblioteket 
som vi bruger.’ 22.27 TLC, dreng, 18 år, Aalborg 
Katedralskole. 
Både ikke attraktivt dag og nat og hele året 
rundt.
Beboelsesområdet ved Danmarksgade, Kay-
erødsgade, Niels Ebbesensgade. 
’Det ser også koldt og deprimerende ud.’ 24.19 
TLC, dreng, 18 år, Aalborg Katedralskole. 
Ingen kammerater der bor der. Undgår det 
ikke decideret, men ville nok hellere vælge en 




3 ved danmarksgade, Kayerrødsgade
Kommer ret tit i Kennedy arkaden. Butikkerne 
er ikke specialt attraktive. Bruger det pga bus-
serne og biograferne. Kunne forestille sig at 
området omkring Nordkraft kunne blive mere 
attraktivt hvis der kom mere gang i det. Kunne 
godt forestille sig at gå i byen miljøet kunne 
trækkes ud til Nordkraft, hvis diskotekerne 
kunne flyttes derud. Kommer ikke så meget på 
Studenterhuset, men det er der mange af kam-
meraterne der  gør. Savner større mainsteam 
koncerter inde i byen.
[kønsforskellig brug]
’Når jeg bruger byen er det mere eller mindre 
planlagt i og med at det er omkring den tid 
hvor jeg skal tage  med bussen. Hvis der er så er 
lang tid til at busser kommer (…) går jeg så ud 
i byen og kigger. Det er mest i det tilfælde at det 
er impulsivt.’ 32.35 TLC, dreng, 18 år, Aalborg 
Katedralskole. 
På denne tid af året er det meget planlagt, det 
er primært kildeparken som illustrerer impul-
siv brug. Kunne godt finde på at skubbe bus-
turen en time hvis der eksempelvis er åbnet 
noget nyt, men det er sjældent.
’Jeg har en idé om at piger oftere går på café end 
drenge. Når vi går på café så sker det ca en gang 
eller to om måneden, hvis det går godt, hvori-
mod pigerne måske gør det engang om ugen.’ 
34.20 TLC, dreng, 18 år, Aalborg Katedral-
skole. 
Tror det er fordi pigerne hellere vil på café 
og drengene hellere vil ind og ha en billig øl. 
Tror drenge og piger bruger Bispensgade lige 
meget, fordi det er så centralt.
’Hvis jeg tager ind i byen sådan en lørdag for-
middag eller eftermiddag, så er det kun fordi jeg 
ved jeg skal mødes med nogen, så er det planlagt 
på forhånd’ 35.25 TLC, dreng, 18 år, Aalborg 
Katedralskole. 
Det er sjældent at de mødes lørdag formiddag. 
’Jeg befinder mig så meget derinde i forvejen at 
jeg ikke har behov for at tage ind i Bispensgade 
for at se om der sker noget, om der er kommet 
noget nyt eller noget, for jeg er der næsten hver 
dag alligevel.’ 36.00 TLC, dreng, 18 år, Aalborg 
Katedralskole. 
Tror pigerne har mere travlt med at kigge på 
rummet, og han falder lidt uden for kategori 
som dreng der går op i det! Ikke noget der 
bevidst vælger fra, hvis jeg benytter et område, 
så er der et bevidst formål med det. Generelt 
meget tryg i Aalborg.
Tilstedeværelsen af andre mennesker: ’Hvad 
for en slags mennesker, har mere at gøre med 
hvad det er for en slagt tilbud.’ 38.30 TLC, 
dreng, 18 år, Aalborg Katedralskole. 
Tror det har en del at sige at der er andre men-
nesker, men på den anden side kan der også 
være andre mennesker. Det er i princippet lige 
meget hvem der er med i f.eks. Kildeparken.
’Kildeparken er nok sådan det eneste sted jeg 
kunne føle mig utryg, det er Kildeparken om 
natten og det er fordi jeg har hørt en masse 
historier om at der er en masse underlige men-
nesker dernede – ludere og lommetyve og sådan 
noget.’ 41.19 TLC, dreng, 18 år, Aalborg Kate-
dralskole. 
’Undgår det lidt, men det er bare hurtigere at gå 
igennem Kildeparken, så gør det alligevel. Det 
sker at jeg kommer der om natten og så er jeg 
ikke meget for det, så går jeg bare lidt stærkere. 
Lidt ligeglad med de andre folk der er i Kilde-
parken, f.eks. punkerne. Sidder typisk ved søen 
i Kildeparken – sol og mere plads.  ’ Punkerne 
sidder andre steder. Alle gymnasierne som sæt-
ter sig omkring det sted hvor vi sidder.  Lidt 
situationsbestemt om pigerne har betydning for 
hvor man holder til, om man bare skal hygge 
med drengene efter skole eller skal i byen, for 
så tog man nok mere derhen hvor man vidste 
pigerne var.’ 45.22 TLC, dreng, 18 år, Aalborg 
Katedralskole. 
[beskyttelse mod vold og kriminalitet]
Føler sig generelt beskyttet, men ellers er det 
mest  Kildeparken eller smalle gyder, der kan 
gøre ham utryg. Lidt utryg i Maren Turis gade. 
’Der er bare mørkt og man ved ikke hvor der 
hopper en eller anden frem fra.’ 46.58 TLC, 
dreng, 18 år, Aalborg Katedralskole. 
Ikke utryg nede ved havnen og heller ikke nede 
på Nytorv. 
’Grunden til at jeg overhovedet ikke er bange for 
at gå ned igennem Jomfru Ane Gade om natten, 
det er fordi der er alle de mennesker. Og det er 
trods alt et af de steder, der er allermest vold om 
natten.’ 49.29 TLC, dreng, 18 år, Aalborg Kate-
dralskole. 
’Hvis der endelig skulle ske mig noget, så er der 
så mange mennesker omkring mig til at se det.’ 
49.32 TLC, dreng, 18 år, Aalborg Katedral-
skole. 
TLC undgår steder hvor rockerne holder til i 
forhold til at undgå  specielle segmenter. Lige-
sådan med at undgå narko. TLC har ikke ople-
vet slagsmål så det er heller ikke noget der gør 
dig utryg. Har ikke erfaringer fra kammerater 
som har oplevet utyghed, slagsmål el.lign.
Mere belysning i gyderne, men ved ikke hvor 
meget betydning det har, for var der stadig 
ingen mennesker er det tvivlsomt om han ville 
gå der alligevel. ’Når det endelig kommer til 
stykket tror jeg ikke det har den store betydning.’ 
TLC, dreng, 18 år, Aalborg Katedralskole. 
Ser gerne mere overvågning i byen. Føler sig 
mere tryg når der er mere politi i nærheden.
Har en idé om at kameraer kan have en præ-
ventiv virkning, skaber mere tryghed. Føler sig 
mere tryg ved flere mennesker.
Tre ting som kan skabe mere tryghed: mæng-
den af mennesker, politi i nærheden, overvåg-
ning.




Står op, spiser morgenmad og tjekker samtidig 
facebook på hans mobiltelefon (iPhone)kl 7. 
’Jeg er sgu’ lidt en narkoman hvad angår face-




Tjekker primært facebook om morgnen, ellers 
nogle gange lidt andet og i så fald primært den 
hjemmeside han arbejder for – om der er kom-
met nye opgaver eller crewets forum.
’I løbet af skoledagen er det ikke ret meget jeg 
bruger internettet for jeg har ikke computer 
med.’1.00.08 når han kommer hjem tjekkes mail, 
messenger, facebook, lektier og afleveringer som 
alt sammen fungerer over nettet. ’Jeg bruger net-
tet på min telefon når jeg ikke er hjemme, eller i 
nærheden af en computer.’ 1.00.42 TLC, dreng, 
18 år, Aalborg Katedralskole. 
Det sker at nettet bruges på telefonen i skolen 
– 3-4 gange om dagen, ca 2-3 min pr gang højst 
og igen primært facebook.
Bruger ikke så meget computerne i skolen og 
heller ikke i frikvarteret, mest i forbindelse 
med gruppearbejde hvor der skal tjekkes 
noget,  eller der alligvel ikke er noget at lave. 
Går så på internettet fra en eller andens com-
puter og spiller spil – mammut ice race. Fjoller 
mere rundt i stedet for at være på internettet. 
Kommer hjem, tænder computeren som noget 
af det første. Bærbar computer men tager 
den ikke med, kun ved større projekter. Der-
hjemme tjekkes lektier, afleveringer, firstclass ( 
skolens interne kommunikationssystem), face-
book, messenger, nyheder. Messenger er altid 
åbent, kører men er ikka altid vist som online. 
Facebook tjekkes løbende, hvert femte minut. 
Slukker computeren ved 22-tiden ca.
’Jeg tjekker som regel priser inde på nettet i hvert 
fald og er der noget der er meget billigere der, så 
køber jeg det også der, men ellers er jeg sådan 
lidt for utålmodig til at vente på fragten, selvom 
det måske bare kommer dagen efter. Så kan jeg 
egentlig bedre lide at tage ind til byen en lørdag 
formiddag og så købe det der. Jeg kan ikke helt 
forklare hvorfor, jeg synes det er mere hyggeligt 
tror jeg.’ 1.04.16 TLC, dreng, 18 år, Aalborg 
Katedralskole. 
’Det er mere en oplevelse at købe det i byen.’ 
1.04.20 TLC, dreng, 18 år, Aalborg Katedral-
skole. 
Det sker at jeg køber noget på nettet, i så fald 
spil til spillekonsol, cder, elektronik. Køber 
nogle gange tøj på nettet, men kan godt lide at 
tjekke tøj på nettet - smartguy.
’Det er mere impulsivt når jeg køber tøj. Når jeg 
endelig finder noget på nettet jeg kan lide, hvad 
er chancerne så for at jeg kan finde det herinde(i 
byen)?’ 1.05.51 TLC, dreng, 18 år, Aalborg 
Katedralskole. 
Noget af det tøj der sælges på smartguy kan fås 
i aalborg, men ikke alting.
Musik og spil købt på nettet: med spil købt på 
nettet er det meget specifikt, fordi har både ved 
og skal vide meget om det i forbindelse med sit 
arbejde. Musik og film er også ret specifikt, så 
tjekker han ud hvad der er i gaffa, biografen og 
tv og ikke på nettet.
Køber primært i byen mens der ventes på bus-
sen, dvs impulsivt, så der købes faktisk mest i 
byen fordi han er for utålmodig til at vente på 
bestilte varer på nettet. 
Bruger Msn til at snakke med vennerne og 
også lidt facebook, og skype til at snakke med 
dem fra sit arbejde. Har en profil på twitter 
men det er ikke så udbredt – der er ikke rigtig 
andre der gør det.
Bruger mestfacebook til at tjekke statusopdate-
ringer. Skriver ikke så meget med venner over 
facebook, så bruger han telefonen eller mes-
senger, hvis han kommunikerer over facebook 
er det kommentarer til status/billeder mv.
Primært folk fra skolen, dvs som ses i det dag-
lige som der kommunikeres med over msn, 
ellers folk fra arbejdet som bor rundt om i lan-
det. 
’Jeg chatter ikke sådan med fremmede menne-
sker  hverken over msn eller facebook eller sådan 
noget.’ 1.10.28 TLC, dreng, 18 år, Aalborg Kate-
dralskole. 
’Hvis man endelig ringer til nogen så er det fordi 
det er så langt at det ikke kan laves i en sms eller 
over messenger.’ 1.10.49 TLC, dreng, 18 år, Aal-
borg Katedralskole. 
Det er det samme der snakkes om i telefon og 
over messenger.
’Hvis muligheden slet ikke var tilstede for at 
smse og skrive over messenger, så kunne det 
egentlig godt være at man ville være mere sam-
men efter skole, men ellers tror jeg ikke vi ville 
være mere herinde( i byen).’  TLC, dreng, 18 år, 
Aalborg Katedralskole.
Ser det ikke som en erstatning for at være 
sammen med kammeraterne at man kan være 
sammen via diverse medier også.
150 eller 250 venner på facebook, primært fra 
gymnasiet og fra folkeskolen.
Snakker mere med folk vha sociale netværks-
sider. Facebook og msn bliver brugt på forskel-
lige måder: ’Jo tættere jeg er på folk, jo mere 
skriver jeg med dem på msn og jo længere jeg er 
fra folk jo mere skriver jeg med dem på facebook.’ 
TLC, dreng, 18 år, Aalborg Katedralskole.
Primært klassekammeraterne som der snakkes 
med på messenger.
3websites som benyttes oftest:
Facebook, nclub, tv2
3 websites der bruges mest tid på:
Facebook, nclub, bmf1( formel1)
Tror ikke internettet kan afholde ham fra at 
bruge byen.
[atmosfære]
’Hvordan omgivelserne påvirker mit humør. Det 
er stemning synes jeg.’ 1.18.30 TLC, dreng, 18 
år, Aalborg Katedralskole. 
Hvilke følelser jeg får. Et sammensurium af 
hvor mange mennesker der er, hvordan de age-
rer, til på dag, tid på året, vejret, trafik, luften.
Til daglig betyder det ikke så meget hvordan 
stemningen/ atmosfæren er. Men omvendt, det 
er jo stemningen/ atmosfæren der gør Vester-
bro ikke attraktiv. TLC gør sig ikke så bevidst 
som sådan hvordan stemningen er.  Skaber lidt 
sin egen stemning ved at gå rundt med høre-
bøffer på, men det er stadig væk øjnene der 
skaber det største indtryk. Stemningen kan 
næsten kun gøre præge det i en negativ retning 
i forhold til brug af byens rum, altså i forhold 
til at mindske brug af byen. Arkitekturen er 
medvirkende til at skabe stemning. Jo mere 
plads jo bedre for at skabe god atmosfære. – 
TLC savner bredde i aalborg, fx bispensgade.
Jo mere affald og skrald der er jo mere depri-
merende er det at opholde sig i byrummet. 
Det har betydning for om man har lyst til at 
opholde sig der.
[grøn beplantning]
Sidder fx i Kildeparken hvor der er mindst 
beplantning for at der er mere plads.
Kunne godt tænke sig mere beplantning, men 
tror ikke det vil gøre at han ville bruge byen 
mere, det vil bare skabe en bedre stemning. 
Det vil ikke have nogen indflydelse for at han 
vil være mere eller mindre inde i byen for han 
er her så meget i forvejen. Kunne godt finde på 
at være mere i Jomfru Ane Parken i fremtiden, 
som alternativ til Kildeparken. Ved ikke lige 
hvad det er ved den lille park der gør at det ser 
godt ud men synes det er en flot kombination 
af beplantning, belysning og fjorden. 
Bruger ikke toldbod plads. ’Det er bare enfog 
mere er der ikke i det. Der er ikke så meget andet 
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Tid: uge 43-44-45, 2009. Der er afsat 1½ time til hvert interview
Sted: Gammel Torv 6, Aalborg
Tak fordi du vil deltage i vores interviewrække!
Interviewet har til formål at uddybe en række af de besvarelser som er udledt fra 
spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med ’Det Mangfoldige Byrum_del 2’ 
undersøgelserne (DMB_del2), foretaget i 2008. Målet med interviewet er at vi kan 
drage nogle konklusioner om hvad der gør Aalborg Citys by- og parkrum attraktive for 
unge i dag.  
Disse konklusioner skal sammenfattes i en publikation, derfor optager vi interviewene 
(lyd og video), med henblik på at bruge citater derfra, men disse forbliver anonyme.
Vi taler i interviewet om by- og parkrum i Aalborg City, dvs. parker, pladser, gader og 
trafikkorridorer i det centrale Aalborg. I interviewet spørger vi ikke konkret til dag og 
nat, men vi vil gerne hvis du vil prøve at tænke over begge dele i dine svar.
Interviewet er opdelt i seks temaer i forhold til brug og fysik af by- og parkrum i Aalborg 
City.
?  Vi vil gerne, bede dig fortælle lidt om dig selv, altså hvem du er, alder, hvor du bor 
og hvad du laver?
Tema 1: Attraktive og ikke attraktive by- og parkrum i Aalborg City 
De første spørgsmål handler om attraktiviteten af Aalborg Citys by- og parkrum, og vi vil meget gerne 
have dig til at indtegne på et kort og fortælle hvad du synes om de konkrete by- og parkrum. Den 
blå tusch er de attraktive by- og parkrum og den røde tusch er de ikke attraktive by- og parkrum.
? 1.1  Hvilke 3 by- og parkrum i Aalborg City finder du attraktive og hvordan bruger du   
 dem? 
? 1.2 Hvilke 3 by- og parkrum i Aalborg City finder du ikke attraktive og hvordan bruger  
 du dem?
? 1.3 Kan du prøve at rangere de by- og parkrum du har udpeget som mest og mindst   
 attraktive, med en første, anden og tredje plads?
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219
? 1.4 Hvorfor / hvad gør disse by- og parkrum attraktive henholdsvis ikke attraktive? 
? 1.5  Hvor tit og hvornår bruger du disse by- og parkrum?
? 1.6 Hvordan har det at du finder by- og parkrummene attraktive eller ikke attraktive,  
 indflydelse på din brug af Aalborg Citys by- og parkrum?
Tema 2: Køns-forskellig brug af Aalborg City 
Igennem svarene fra undersøgelserne, har vi registreret forskellig brug af og forhold til 
Aalborg Citys by- og parkrum hos drenge og piger. De næste spørgsmål i interviewet 
handler derfor om hvordan du som pige/dreng bruger byen.
? 2.1 Når du bruger Aalborg Citys by- og parkrum er det så planlagt og/ 
 eller med et bestemt formål, eller impulsivt og/eller tidsfordriv?
? 2.2 Hvorfor bruger du Aalborg Citys by- og parkrum og hvornår bruger du  
 dem?
? 2.3 Hvordan har den fysiske indretning og omgivelserne i by- og   
 parkrummene, betydning for din brug af Aalborg City?
? 2.4 Hvordan har tilstedeværelsen af andre mennesker betydning for din  
 brug af Aalborg City?
? 2.5  Har det en bestemt betydning hvilket køn, hvilke aldersgrupper,   
 hvilke  typer eller lignende der opholder sig i by- og parkrummene? 
Tema 3: Beskyttelse mod vold og kriminalitet 
I svarene fra spørgeskemaundersøgelsen fra DMB_del2, bliver beskyttelse mod vold og kriminalitet 
prioriteret som vigtigt for brugen af Aalborg Citys by og parkrum. Derfor handler den følgende del 
af dette interview om fysisk beskyttelse mod vold og kriminalitet i Aalborg City.
? 3.1 Hvor og hvornår føler du dig ubeskyttet mod vold og kriminalitet når du færdes i  
 Aalborg City?
? 3.2 Hvorfor er der nogle bestemte steder, tidspunkter, situationer eller andre   
 forhold  der gør at du føler dig ubeskyttet mod vold og kriminalitet i Aalborg City? 
? 3.3  Kan det at du føler dig beskyttet eller ubeskyttet mod vold og kriminalitet gøre at  
 du vælger Aalborg Citys by- og parkrum til eller fra i forhold til din brug og hvorfor?
? 3.4 Hvordan ville by- og parkrummene kunne få dig til at føle dig mere beskyttet mod 
 vold og kriminalitet i Aalborg City? 
? 3.5 Hvilke forhold skal ændres så du ikke føler dig ubeskyttet nu og i fremtiden i   
 Aalborg City? Kan du nævne de tre vigtigste forhold? 
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Tema 4: Internettet  
I forbindelse med undersøgelsen, har vi registreret brugen af internettet og hvad det bruges 
til. Det fjerde tema i dette interview er derfor om, hvordan du bruger internet i forhold til din 
brug af byen.
? 4.1 Hvor og hvornår bruger du internettet i løbet af din hverdag?
? 4.2 Hvorfor handler/shopper/chatter mv. du på internettet og hvad køber/laver  
 du?
? 4.3 Hvorfor vælger du at bruge internettet og ikke Aalborg City til disse   
 aktiviteter?
? 4.4 Hvorfor vælger du byens funktioner til eller fra til fordel for brug af   
 internettet? 
? 4.5 Kan du nævne de tre websites du oftest besøger og bruger mest tid på?
? 4.6 Hvordan tror du at din mulighed for adgang til internettet vil have indflydelse  
 på din nuværende og fremtidige brug af Aalborg City?
Tema 5: Atmosfære
En anden prioritering i spørgeskemaundersøgelsen er kvaliteten af byrummene, 
i form af atmosfære og ren- og vedlighold, og dette er derfor temaet for de næste 
spørgsmål.
? 5.1.  Hvilken betydning har det for dig at der en bestemt atmosfære i by-  
 og parkrummene i Aalborg City? 
? 5.2  Hvad vil det for dig sige, at der er atmosfære i by- og parkrum? 
? 5.3   Hvorfor kan det enten fremme eller afholde dig fra at bruge by- og  
 parkrum i Aalborg City at der er en bestemt atmosfære nu og i fremtiden?
? 5.4 Hvordan føler du at de fysiske omgivelser er medvirkende til at skabe  
 atmosfære i Aalborg Citys by- og parkrum?
? 5.5 Hvilken betydning har det for din brug af Aalborg Citys by- og   
 parkrum at de er renholdte og velholdte?
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Tema 6: Grøn beplantning i by- og parkrummene
Det sidste tema, handler om grøn beplantning i by- og parkrummene i Aalborg City, altså træer, 
buske, blomster og lignende, fordi dette går igen i spørgeskemaundersøgelserne.
? 6.1  Hvilken betydning har det for din brug af by- og parkrummene i Aalborg City  
 at der er grøn beplantning?
? 6.2  Hvorfor kan det at der er grøn beplantning i by- og parkrummene i Aalborg  
 City, gøre at du bruger disse mere eller mindre?
? 6.3 Hvordan har bestemte typer at grøn beplantning indflydelse på din brug af by- 
 og parkrummene?
? 6.4 Hvordan tror du at grøn beplantning kan få betydning for din brug af Aalborg  
 Citys by- og parkrum nu og i fremtiden?
Har du nogle uddybende kommentarer? 
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Ellers siger vi mange tak for hjælpen!
Med venlig hilsen
Henrik Harder & Maria Vestergaard
’Det Mangfoldige Byrum’
Institut for Arkitektur og Design, Aalborg Universitet 

